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DE BEATAE MARIAE VIRGINIS
IMMACULATA CONCEPTION£
QUODLIBET
XIII-XIV SAEC.
PRIMUM EDITA
ANTONIUS SAMARITAN!

INTRODUCTIO

Ad complementum et probationem nostri studii, quod inscribitur "De B. V.M.
Immaculata Conceptione in Quodlibet XIII-XIV saec.", nuper editi in
Marian urn, 32 (1970), n. 95, pp. 15-49, textus integros, qui eidem subiacuerunt,
palam facimus.
Si redactionis regulas consideramus, quam in editionem locorum secuti
sumus, notandum est exemplorum ordinem chronologice dispositum esse; ordinem uero probabiliorem sequentes, si critice certus et indubitatus non omnino esset.
Ad scienti{icam rationem uersi, editionem curauimus, in primis recognoscentes omnes codices supers tiles eorundem exemplorum, in qua recensione quam
possibile est completi esse uoluimus, quamuis non semper omnes codices potuissemus reperire quia aliquando exemplaria in pelliculis expressa frustra
postulauimus ex lutetiana fundatione quae "Institut de recherche et d'histoire des textes" nominatur. Apud ipsam, enim, deerant.
Indicationes autem ad reperiendos codices, a cl. Glorieux et ab aliis adductae, quamquam saepe incertae circa tabulariorum collocationem et aliMonsignor Antonio Samaritani, S. T. D., is Professor of Church History and Patrology
at the archdiocesan seminary of Ferrara, Italy. His field of research is Medieval Church
History, especially efforts at Catholic reform before the Council of Trent. He is a member
of the council at the Center for study and research on the ancient ecclesiastical province
of Ravenna, and is likewise a representative from Ferrara for the history of Italy. Monsignor has written some sixty scholarly publications. He lives at 44020 Medelana (FE).
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quando erralae, nobis tamen permiserunt ut codices distingueremus in quibus
noslra argumenta eerie pertractata erant ex iis non exacte citatis.
Cum aliquos codices eiusdem operis adhibere nobis opus fuit, diligentissimam selectionem codicis, qui ut textus receptus transcriberetur, confecimus, in primis considerantes textus recepti aulhenticitatem, studiorum
praesentibus conditionibus.
De singulorum auctorum opere transcriptionem historicam et paene diplomaticam duximus, numquam expletamentis v~l emendationibus usi.
Distinguimus tamen nostras explicationes in textu (tantum vero ad lexi'con pertinentes) quadrata parenlhesi. Notae in margine, una cum critico
apparatu, in calce inscriptae sunt, quando non manifestum sit eas in exscripta collocari necesse el quadrata parenthesi in textu distinguere el in calce signare. Quas quoque modo saepius et haud dubie amanuensem sua manu
scripsisse reputandum est, numquam intuitu interpretationis semper vero ad
complendum vel corrigendum exscriptum.
Cum photographias locorum tantum pertinentium examinavimus, considerare non potuimus "peciam" ad definiendam derivationem suam ex particularibus scriptoriif;: quod examen ad nostros fines parvae utilitatis fuisset.
Designationes ex locis prolatae (nisi ex sacris scripturis, quae in exscriptum quadrata parenthesi distinguuntur) pro parte quam complevimus in
notis lacatae sunt in spatio sub critico apparatu. Loci citati qui creberrimi
sunl, post aliquas iterationes, e notis expulimus. Interpunclionem expletavimus, ut perspicuum est; et grandiores litterae in recentiorem usum redactae
sunt.
TABULA CHRONOLOGICA QUODLIBET
NUNC PRIMUM EDITORUM
1279 ca.

MATIHAEUS AB AQUASPARTA, franciscanus, Italiae, Galliae,

1291 post
1294-97

RAYMUNDUS RIG AULD ( ?), franciscan us, Galliae, V, 6
BERNARDUS ALVERNUS, dominicanus, Galliae, Italiae, II,

II, 7, 8

u.q.
1296

EusTACHIUS DE GnANDCOURT, saecularis, Galliae, Italiae,
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1308 ca.

ANoNIMUS [GUILELMUS DE WAnE], Angliae, III, 5
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= BARCINONAE, bibl. Ripoll. ms. 95. (Gerardus a Bononia), ff. 128v-129r.
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IBID., ms. Ott. lat. 471. (Bernardus Alvernus), ff. 164v-166r.
FLORENTIAE, bibl. nat. ms. II.II. 280. (Gerardus a Bononia), ff. n. n.
MATRITI, bibl. nat. ms. 226. (Durandus a S. Portiano), ff. 212r-212v.
PATAVI, bibl. Ant. ms. 426. (Raymundus Rigauld vel Jacobus Quesnoy), ff. n. n.
PARisns, bibl. nat. ms. 15805. (Gualterius de Chatton), ff. n. n.
IBID., ms. 15850. (Eustachius de Grandcourt), f. 36r.
TunERTI, bibl. com. ms. 44. (Matthaeus ab Aquasparta), ff. 174r-175r.
IBID., ms. 98. (Raymundus Rigauld vel Jacobus Quesnoy), f. 26v.
ToLOSAE, bibl. com. ms. 744. (Durandus a S. Portiano), f. 59r.
SIGNA ET ABBREVIATIONES

add.
- addit
comp.
= compendium ambiguum vel illegibile
corr.
= corrigit
in lit.
= in litura (cancellatum)
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MATTHEUS AB AQUASPARTA
Quod!., II, 7-8 (ca. 1279)
Codex M = Tuderti, bibl. com. ms. 44
[Utrum Beata Virgo Maria fuit concepta cum originali]
5

10

15

Secundo quaeruntur duo, utrum Beata Virgo Maria fuit concepta cum
originali; secundo, utrum debeat eius conceptio celebrari.
Primo igitur quaeritur utrum gloriosa Virgo fuerit concepta cum originali aut sanctificata antequam concepta.
Quod autem sine originali concepta fuerit ostenditur quid de Virgine
Maria credendum est:
Quicquid ad eius honorem spectat nee derogat honori prolis. Sed
quod concipiatur sine originali hoc maxime spectat ad honorem matris nee in aliquo derogat honori prolis, quia honor matris redundat
in prolem, ergo et caet. Et istius signum est quia credimus resurrexisse
et in corpore et anima exaltatam et glorificatam in coelis. Item
maculatio est poena originalis peccati sed ut supponimus et pie credimus corpus eius non fuit maculatum, ergo nee in ea fuit originate
peccatum.

j

[I. Ad quaestionem- A. Opinio propria]'
Respondeo utrum Virgo Maria concepta fuerit cum originali vel ante
conceptionem fuerit sanctificata multipliciter potest intelligi.
Uno modo, ante conceptionem seminum et hoc modo non tantum est
falsum sed impossibile quia ante conceptionem illam nee ipsa nee
aliquid eius extitit et ideo sanctificari non potuit; aut in ipsa concep25 tione et hoc modo similiter sanctificata non fuit, quia eius parentes
earn cum libidine genuerunt et secundum communem legem propagationis.
Ut autem dicit AuGUSTINUS De fide ad Petrum: ad posteros 'libido
peccatum transmittit' vocans libidinem, vitiositatem et corruptio20

23

Cod. M: n honori corr. in marg.] rationi in lit.
ipsa vere in lex. ipse.

_22·23

falsum add. tantum in marg.-

28 Potius FuLGENTIUS RusPENSis, De fide ad Petrum, cap. 2, n. 16 (PL 40, 774): Et
quia dum sibi invicem vir mulierque miscentur ut filios generent, sine libidine non est parentum concubitus; ob hoc filiorum ex eorum carne nascentium non potest sine peccato
esse conceptus, ubi peccatum in parvulos non transmittit propagatio, sed libido.

732

Immaculata Conceptione Quodlibet
30

35

40

45

50

55

nem carnis et pro hiis duobus dicit BERNARDus Ad Lugdunenses:
'ante conceptionem minime sanctificari poterat quia non erat', sed
nee in ipso conceptu propter peccatum quod inerat. Forte inter amplexus maritales sanctitas ipsi conceptioni se immiscuit ut simul
sanctificata fuerit et concepta? Sed hoc ratio non admittit: quomodo
namque sanctitas absque Spiritu sanctificante aut Spiritus Sancti societas cum peccato fuit, aut quomodo peccatum non fuit ubi libido
non defuit?
Secundo modo potest intelligi ante conceptionem naturarum, sed hoc
duobus modis: aut quia caro ante animationem, aut quia anima ante
infu'Sionem. Primo modo, sanctificata non fuit quia, quamvis Deus
illam materiam posset purificare ita quod non esset ibi materia peccati, tamen quia sanctificatio non est nisi per aliquod donum gratuitwn superadditum quod non potest esse nisi in anima, prius sanctificetur anima quam caro et caro anima mediante, et ideo ante unionem carnis cwn anima sanctificata non extitit. Secundo modo, scilicet quod anima sanctificata fuerit ante infusionem ac per hoc ante
peccati originalis contractionem, nee sic sanctificata fuit.
Ad cuius confirmationem sunt sanctorum explicitae auctoritates. ANSELMUS enim expresse hoc dicit [libro] II, Cur Deus homo cap.16: 'licet
ipsa hominis conceptio munda sit [loquitur de Xristo et absque carnalis delectationis peccato], Virgo tamen ipsa unde assumptus est in
iniquitatibus concepta est et in peccatis concepit eam mater eius' et cum
originali peccato nata est, quia ipsa. in Adam peccavit in quo omnes
peccaverunt.
Sunt etiam rationes ad hoc:
Prima propter singulare privilegium Salvatoris, qui solus sine peccato fuit conceptus, qui solus venit auferre peccatum, quia igitur Virgo
Maria . peccatum non abstulit, ideo ~ec sine peccato concepta fuit.
Unde AuGuSTINUS Super Ioannem super id, 1 cap. Ecce Agnus Dei,

34 ratio corr. in marg.] ideo in lit. _4 9 in tex. cap. 18. _51 est add. in marg. _58 sine
corr. in marg.] non in lit.
30BERNARDUS, Epistola 174, ad canonicos lugdunenses De conceptione sanctae Mariae, n. 7
(PL 182, 335): Non valuit ante sancta esse quam esse, siquidem non erat antequam conciperetur. _48-49 ANSELMus, Cur Deus homo, 1. II, cap. 16 (PL 158, 416): Virgo tamen ipsa,
unde assumptus est [Christus], est in iniquitatibus concepta et in peccatis concepit earn
mater eius [cfr. Ps. 50, 7]. - 59 AuausTINUS, In Joannis evangelium, tr. 4, n. 10 (PL
35, 1410): Solus ergo ille Agnus, qui non sic venit I Non enim in iniquitate conceptus est,
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ecce qui tollit peccata mundi, dicit 'solus sine peccato venit', qui solus
venit auferre peccata mundi, et ideo verum est quod omnes peccaverunt et egent gloria Dei, Rom. 3.
Secunda ratione ordinis, anima enim creando infunditur et infundendo creatur secundum Io. unde non prius est quam corpori in65 funditur. Renasci autem naturali ordine praecedit nasci et natura
praecedit gratiam et ideo, naturali ordine, prius est anima infundi et
corpori uniri, et per hoc peccato maculari consortio carnis, quam anima
sanctificari, et hoc dicit AuGUSTINUS De praesentia Dei ad Damianum,
Epistola 187: 'quod nullus potest renasci antequam nasci, quilibet
70 nascitur per concupiscentiam; sed renascitur per gratiam eius qui sine
peccato natus est' et hoc est verum de nativitate in utero.
Tertia ratione multiplicis poenalitatis quam non est dicere passam esse
propter humani generis redemptionem nee per voluntariam assumptionem sed propter peccati originalis contractionem.

60

75 [II. Ad argumenta principalia]

Ad argumentum in contrarium primum, dicendum quod immo derogat
dignitati et honori prolis, cuius speciale est privilegium, quod solus
sine peccato natus est et quod solus "pro liberandis omnibus venit
qui nullum a peccato liberum reperit", ut dicit LEo.
80 Ad secundum, dicendum quod maculatio non est poena peccati originalis sed mors quia igitur concepta fuit cum originali utique debitum
mortis et sententiae latae in Ad dam exsolvit, sed quia expiata fuit caro
a fomite ideo non est resoluta in corruptionem. Hoc tamen ex privilegio speciali sibi concessum est; nee est simile de resurrectione et de
65

autem add. in marg. -

67

arguitur corr. in marg.] et per hoc rep. in lit.

quia non de mortalitate conceptus est, nee eum in peccatis mater eius in utero aluit quem
Virgo concepit, Virgo peperit, quia fide concepit et fide suscepit. - 61 Rom. 3, 23-4.68 AuausTINUS, Epistola 187, De praesentia Dei ad Dardanum, n. 31 (PL 33, 844): Nemo
enim renascitur nisi operante concupiscentia carnali, quae tracta est ex primo homine,
qui est Adam: et nemo renascitur, nisi operante gratia spiritali, quae data est per secundum hominem, qui est Christus. Quapropter si ad illum nascendo pertinemus, ad hunc
renascendo, nee renasci quisquam potest antequam natus sit; profecto ille singulariter natus
est, qui renasci non opus fuit; quia non ex peccato, in quo numquam fuit, transitum fecit,
neque in iniquitate conceptus est . . . . Errate in textu dicitur: epistola 5. - 79 LEo
MAGNus, Sermo 21 In nativitate Domini nostri Iesu Christi, cap. I (PL 54, 191): Dominus noster, peccati mortisque destructor, sicut nullum a reatu liberum reperit, ita liberandis omnibus venit.
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85

sanctificatione, tum quia resurrectio omnium erit nee est illud speciale
in Virgine nisi quantum ad accelerationem, tum quia resurrectio eius
sequitur Xr.isti resurrectionem et ex ilia carne iam sanctificata Xristus
natus est, ideo non debet separari a Xristo cum sit utriusque una caro.

[Utrum eius conceptio debeat celebrari]
90

95

100

Secunda, quaeritur utrum eius conceptio debeat celebrari.
Et quod sic ostenditur, etiam si cum peccato concepta sit.
Demonstrate enim hoc corpore, unum est dicere quod hoc futurum est
corpus Xristi vel ex hoc formandum est corpus Xristi, ergo de hoc
gaudendum, et ei reverentia exhibenda, ergo et conceptio Virginis celebranda.
Item, quamvis beata Virgo concepta sit cum peccato, nichilominus
tamen verum est quod sanctificanda est, verum est quod Mater Dei
futura est, igitur si ista distinguuntur cognitione, possunt distingui
reverentiae exibitione ut sic gaudeatur et detur gloria Deo de futura
iustificatione, quod tamen non de praesenti peccato.

[1. Ad quaestionem.- A. Opinio propria]

105

110

115

Respondeo, conceptionem item Mariae celebrari triplici intuitu seu consideratione potest intelligi.
Uno modo, intuitu et consideratione sanctificatae seu sanctae conceptionis vel praesentis sanctificationis et hoc modo conceptionem eius
celebrare non est debitum immo est superstitio, immo est erroneum,
nam ut dictum est nee ante conceptionem, nee in conceptione fuit
sanctificata, immo omnino fuit cum peccato originali concepta.
Secunda, potest celebrari intuitu et consideratione futurae sanctificationis cuius tempus et hora ignoratur, quamvis non magna morula
inter conceptionem et sanctificationem fuisse credatur; ultima consideratione licite et laudabiliter potest eius conceptio celebrari ut non
tam conceptio quam sanctificatio celebretur et celebretur sanctificatio die conceptionis quae aut forsan eodem die facta est, aut pro
tempore ignotae sanctificationis celebretur dies conceptionis.
Tertio vero, potest celebrari intuitu et consideratione inchoatae nostrae
liberationis, tunc enim illa concepta est unde salus mundi processit,
tunc concepta est illa natura de qua formatum est corpus Salvatoris,

88 non debet exp. ea _90 debeat] in te::c. debat
tionis in lit., vel add in marg.

_105

sanctificationis praem. concep-
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120

quod fuit irnmolatum in Cruce pro liberatione totius humani generis
et hoc modo utique licitum est et congruum.
[B. Contra alios}

125

130

Quis enim audiens eo die conceptam Matrem Dei, Matrem Salvatoris,
non magnificet Deum et exultet anima sua in Deo salutari suo; quis,
nisi indevotus, non erigat in laudes et gratiarum actiones? Non nisi
qui omnino indevotus est. Sic igitur, dico sine praeiudicio conceptionem beatae Mariae Virginis posse licite et laudabiliter celebrari. Ecclesia tamen hoc festum non celebrat ne in errorem inducat vel occasionem errandi praebeat, ut scilicet putetur Virgo sine peccato concepta aut ante conceptionem vel in conceptione sanctificata; pro speciali tamen et peculiari devotione laudabi~iter potest hoc festum celebrari durnmodo caveatur error et fertur hoc celebratum esse ex divina
revelatione.
RAIMUNDUS RIGAULD vel JACOBUS QUESNOY
Quodl. V, q. 6 (post 1291)
Codices N, K (secuti sumus N)
i

[Utrum Virgo Beata contraxerit originale sub mensura temporis vel in5 stantis}

10

Sexto quaeritur utrum Virgo beata contraxerit originale sub mensura
temporis vel instantis et videtur quod instantis.
Quia secundum ANsELMUM De conceptione Virginis: 'tantam decuit
esse puritatem Virginis ut maior sub Deo non posset intelligi '. Sed
maior est puritas et minor impuritas durando tantum per instans quam
per tempus, quare etc.
Contra:
Instans est tota substantia temporis, ergo si sub instanti de necessitate
temporis.

123 quis add. in marg. _124 non add. in marg. _131 fertur corr. in marg.] formetur in lit.
Cod. N: 7 instantis] add. et videtur quod instantis in marg.
9 ANsEL!Irus, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 18 (PL 158, 451): Decebat
ut illius hominis conceptio de matre purissima fieret,· nempe decens erat ut ea puritate,
qua maior sub Deo nequit intelligi, Virgo ilia niteret.
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15

[1. Ad quaestionem- Opinio Aliorum]

Respondeo. Cum constet beatam Virginem fuisse radicaliter corruptam, traductam, cuncupiscibiliter genitam, constat ipsam originaliter
fuisse infectam, alias non debitrix .mortis esset nee ad redemptionem
Filii pertineret sed moriens ante aperitionem ianuae [caelestis] volaret
20 [ad coelos] cum numquam actualiter peccasse credatur.
Quae omnia videntur in contraria.
Contraxit autem originale formaliter in instanti sicut anima in instanti
fuit creata, infusa, unita et per consequens infecta. Quando autem
sanctificata fuit, et originale desierit, Deus novit. Potuit autem sanc25 tificari non in eodem instanti propter contradictionem implicitam sed
post aliquod tempus vel, absque praeiudicio, post instans quo contraxit, post quod immediate sanctificata fuit, ut numquam in tempore
sed in instanti originale habuit. Et hoc videtur velle AuGuSTINus in
quo dam sermone: 'Simul, inquit, fuit species vitae et spiritus' ergo
30 in ea simul, non identitate sed contiguitate: contigua enim sunt quorum ultima sunt simul.
[Opinio propria]

35

16

Nee est inconveniens ut videtur tempus contiguum ponere; cum secundum PHILOSOPHUM IV Phisicorum: tempus sit per se et essentialitex:
et in recto "numerus"; sed quia solum numerus motus ideo continuus
ubi continuior continuatio accidit tempori; ergo videtur et distinctio
ex propria forma, nee reducitur ad tempus continuum sicut per se,
per accidens.
Hoc tempus ponit etiam ANsELMus.

Respondeo] Respondendo die. K
add. sed quia solum numerus K

_2 6

post] pocius K _ao in ea om. K

_35

numerus

28 HENRicus GANDAVENSIS, Quodl. XV, q. 13 (ed. Parisiis, 1518, 588r): Et anima Virginis ... postquam contraxit originate et in illo instanti fuit in ea, non erat in eodem
susceptibilis gratiae, quia sese non compatiuntur ut sint simul in eodem, sed sic solummodo
sese compatiuntur ut macula dicta sit in illo instanti in anima ut in subiecto, et gratia in
tempore sequente. _29 EADMERUS CANTUAR., De excellentia virginis Mariae, Cap. 9 (PL
159, 574): Haec mox ut in mundum per humanae generationis lineam venit, tanta omnis
boni virtute atque constantia perfecle resplenduit ut eam ipsa Sapientia vere dignam iudicaret. - 34 ARISTOTELEs, IV Physic., cap. XI [XVI] (ed. DIDOT, II, p. 302, 12): Tempus
igitur esse numerum molus ratione prioris et posterioris, et esse continuum, quia est continui,
perspicuum est; cf. etiam IV cap. XI [XVI] (ed. DmoT, p. 301, 5): Tempus enim nihil
aliud est quam numerus motus secundum prius et posterius; cf. denique Metaph. IV, cap.
6 (II, 519): Continuum vero dicitur, cujus unus per se motus, et non potest aliter esse.
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40

45

[II. Ad argumentum principale]
Ad obiectionem, die quod numerus est substantia temporis continui non
stans sed fluens; sic enim facit tempus. Nee numerus est substantia
temporis discreti unum sed plura.
Ad aliud quod obicitur in contrarium, die quod maior puritas attendi
potest numerus nee secundum durationem instantis et temporis sed
in minoritate maculae et maioritate gratiae.
BERNARDUS ALVERNUS

Quodl., XV, q. 13 (ca. 1294-97)
Codex F = In Civitate Vaticana, bibl.
apost., ms. Ott. lat. 471
5

10

[Utrum eoneeptio beatae Virginis sit eelebranda ratione eoneeptionis]
Utrum conceptio beatae Virginis sit celebranda ratione conceptionis.
Videtur quod non:
Quia festa sanctorum non celebrantur nisi ratione sanctitatis, unde
quia Xristus et Ioannes Baptista nati sunt sancti, ideo natalia eorum
celebrantur.
Sed beata Virgo non fuit sanctificata in conceptione nee quoad corpus
nee quoad animam, quia concepta fuit in originali quia hoc soli Xristo
convenit secundum AuGUSTINUM Super Ioannem sermone: "Xristo ergo

etc.".
[Contra]:
Patet, privilegium est solius beatae Virginis quod concepit Xristum
sine peccato, ergo derogaret ei qui diceret quod Anna concepit earn
sine peccato; contra concessum fuit Ioimni Baptistae quod corpus eius
sanctificetur instanti ante infusionem animae. Dicitur de ambobus sine
20 prohibitione: "nondum illi spiritus intraver:;tt et inerat Spiritus gratiae", ergo fuit concessum Matri Xristi, qiua magis erat honoranda.
Item AuGUSTINUS Contra quinque haereses loquens in persona Xristi
15

aliud] id. K - 45 nee om. K
Cod. F: s festa in marg.2

44

13 AuausTINUs, In Joannis evangelium, tr. 41, n. 5 (PL 35, 1695), cf. p. 733, 59.
22 QuoTVULTDEus, Adversus quinque haereses, cap. 5, n. 7 (PL 42, 1107): Si potui inquinari

cum earn facerem, potui inquinari cum ex ea nascerer.
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de Matre: 'Si potui coinquinari cum ipsam facerem et ego potui ',
ergo et cet.
25

[I. Ad quaestionem- A. Opinio prima]

Dicendum secundum modum: quovis, quanto, differenter, quare, an
conceptio Virginis sit celebranda simpliciter an sub ratione conceptionis. Quod sit celebranda, habita solum revelatione a Normannis sed
an sub ratione conceptionis potest inspici ad actum conceptionis vel
30 ad tempus.
Si ad actum, quaerendo scilicet an ipse actus conceptionis sit causa
celebrationis vel aliud; si ad actum, sic dico quod causa celebrationis
festum cuiuscumque est sanctitas illius cuius festum celebratur unde
propter hoc circumcisio Xristi et nativitas Xristi celebrantur et sunt
35 causa in quantum sunt sancti.
Ideo, conceptio beatae Virginis ratione actus per se non est celebranda
sed ratione sanctificationis; constat autem quod beata Virgo in utero
sanctificata est et tunc concepta est Deo in esse gratiae, sed de hac conceptione non quaeritur, quia ista absque dubio sancta est in quocumque,
40 sed de conceptione qua concepta est mundo, et dicendum quod est
duplex conceptio quaedam seminis et quaedam hominis facti ex semine secundum formam corpoream.
Quod si quaeritur de conceptione seminis, qua beata Virgo concepta
est in nudo semine parentum, sic dicendum quod conceptio cele45 branda est non ratione conceptionis, quia tunc beata Virgo nee sancta
nee sanctificata fuit, quia nihil fuit de ea nisi sola materia sub forma
seminis, unde habito respectu ad illam conceptionem tantum non debent earn celebrare die qua celebrant, sic enim celebratur sola conceptio
Xristi quia in ipso momento quo conceptus est, sanctus fuit et sane50 tificatus secundum hominem, unde ipse statim fuit perfectus homo.
Beata autem Virgo concepta fuit more aliorum nee fuit statim perfecta
homo, sicut nee alii, sed processu temp oris sic organizatur et generatur
forma corporeitatis, et anima rationalis creando infunditur que propter
morbidam dispositionem fomitis contractam in unione cum illo, in55 ficitur macula originali et concipitur in peccato homo perfectus et hoc
35o die conceptu seminis nudi si femina sit; si masculus, 62°; ampliori
digestione maturatur mas quam femina.
23
31

potui. .. potui, vere potuit ... potuit in tex.- 26 differenter in marg. 2] diceret in lit.causa in marg. 2] earn in lit. _32 si add. in marg.2 _44 semine in marg.2] se de in tex.
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Loquendo ergo de conceptione Virginis qua fuit formata perfecta homo,
quae fuit nativitas eius utero, tunc aut in eodem instanti quo concepta
60 est iustificata originali et Deo unita per gratiam aut non; si non est
eodem instanti quo concepta est iustificata · et sanctificata, hoc potest
esse dupliciter quia vel statim in tempore continuato instanti quo in
originali concepta est et sanctificata aut in alio instanti posteriori et
sic fuit tempus medium nee est vis[ urn] utrum longum fuerit vel breve,
65 dicendum modo sanctificata fuerit in utero.
In eodem instanti quod sit concepta et iustificata et sanctificata impossibile est quia originalis culpa et sanctificatio sunt contraria. Sed
quia originale et gratia simul sint in eodem instanti et si non in eodem
subiecto non est possibile, quia forma potest dupliciter considerari
70 uno modo in ordine ad agentem a quo habet esse, alio modo ad subiectum in quo habet esse; considerando in ordine ad agens in formis
contrariis sibi succedentibus forma posterior habet esse prius natura
quam corrumpatur prior, quia prior non corrumpitur nisi per actionem
formae inducendae et hoc ratione contrarietatis et maioris efficaciae.
75 Nihil autem agit nisi habens esse, semper ergo forma corrumpens natura prius habet esse quam corrupta forma; aut corrumpenda habet
esse in duratione praecedente suam corruptionem et sic in ilia dispositione necessario simul illae formae contrariae, licet diversimode
quia forma corrumpens in ordine ad agens prior sit et forma corrum80 penda prior est in ordine ad subiectum ullo tamen modo simul sunt in
eodem subiecto qualitercumque considerantur, licet una sit prior alia
secundum diversam considerationem.
Sic e converso originalis culpa et gratia non possunt esse simul in eodem subiecto, quare nee in beata Virgine.: Et ideo gratiam sanctifi63 in rep. _o5 dicendum in marg.2] de me in lit.- 72 sibi succedentibus in marg. 2] ~i
sunt succedentibus in lit.
67 HENrucus GANDAV., Quodl., XV, q. 13 (ed. Parisii~, 1518, 586v): Sic igitur videtur
mihi quod originate in Virgine per solum momentum instantis fuisse potuil, rerum natura
non repugnante; IBID. (587r): Natura potuit sustinere. quod solum per momentum in
originali fuerit. Ergo autem ... de Virgine, nisi quod pium ac dignum visum est, sentire
non potui, et, salvo privilegio Christi, qui solus ex semine mundo sine orginali conceptus
est homo taliter [carnaliter], in utero, privilegium Virginis super coeteros omnes homines
esse sentio quod licet in peccato originali concepta sit homo ex semine immundo, in illo
tamen non nisi per momentum permansit: et ita licet in peccato concepta, non tamen alita
in peccato in utero matris fuit.
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cationis necessario repetit aut statim in tempore continuato instanti
in quo facta est et concepta aut in alio distante, sic ergo dico quod in
instanti conceptionis ipsa sancta non fuit immo iustificata.
Si autem post instans conceptionis, quia in instanti conceptionis in
culpa originali, in ordine ad agens erat in gratia, unde pro illo instanti
90 in· quo fuit in gratia celebranda est conceptio non ratione conceptionis
quae fuit naturalis sed quia erat instans sanctificationis in ordine ad
agens licet non in ordine ad subiectum; si autem non fuit sanctificata nisi post conceptionem nihilominus reverentia est exibenda beatae Virgini in instanti conceptionis, licet tunc sancta non fuisset, sicut
95 exhibetur reverentia filio regis non quia de stirpe regia sed propter
dignitatem regiam quam expectat. Haec autem iustificatio consistit
de quo Scriptura nihil loquitur et sancti doctores parum et ideo nihil
temere asserendum est. In signum autem maximi amoris quem Deus
habebat ad earn visibile est quod quam cito solvi potuit, sanctificata
100 fuerit, quod secundum AuGUSTINUM decens erat: "ut ea puritate niteret" etc.
Unde potest recte sentiri quod non nisi per instans in originali fuerit,
ita quod in illo instanti prout fuit temporis praeteriti habuit primo esse
originale in ea, ut autem fuit principium futuri habuit ultimo esse in
105 ea, sicut est in allis subitis mutationibus quae sunt circa motum.
Unde si faba proiciatur super, obviet lapidi molaris descendens tunc
faba, in instanti, in contactu molae, est in spatium sibi aequalem ut
avis in eodem instanti mutatur ab illo per motum molae ita ut non
quiescat in spatio sibi aequali sicut quiesceret si sibi relinqueretur.
110 Sic forma corporea concepta in conceptu hominis contrahitur originale
et infunditur; anima quae in eodem instanti creatur, aeque contrahit
originale per motum violenter ab inferiori, eo quod talis macula naturae humanae naturaliter est in toto tempore praecedenti unde habebat
illam maculam quae nee erat. Sed in Virgine habuit per totum tem115 pus sequens quod congruit dignitati eius, et possibile est secundum naturam, ita quod non nisi in transitu et in instanti fuit in pec<,:ato originali
quod scilicet peccatum originale in illo instanti simul habuit esse
primo et ultimo, sed secundum aliud et aliud signum illius instantis,
ut dictum est, quia ut erat terminus temporis praeteriti in illo babe85

114 habuit in marg.2] habent in lit. _116 nisi add. in marg.2
100

Vere

ANSELMUS,

cf. p. 736, 8.
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130

bat esse primo, ut vero erat pro sequente, erat principium futuri, in
illo habuit esse ultimo per sequentem impulsum gratiaevelut a superiore,
ergo per solum instans beata Virgo fuit in originali.
Unde AuGuSTINUS in sermone De beata Virgine, dicit quod "mox ut
in mundo venit, omnis per humanae generationis lineam omni virtute
perfectione resplenduit". lterum, in eodem, dicit quod 'nata de Adae
peccatrice propagine subito versa vice maledictionis Evae, benedicta
perdidit inter omnes mulieres ', unde earn nulla potuerit sustinere,
quod solum per instans fuerit in originali non est pium hoc non sentire
de ea.
[B. Opinio secunda]
Sed contra praedicta, arguunt aliqui habentes pro inconvenienti quod
beata Virgo non fuerit nisi in transitu et in ~nstanti in originali quia tunc

120 primo, ut vero erat in marg. 2] ultimo in lit. _131 contra add. in marg. 2 _132 instanti in marg. 2] in instanti in lit.
123 EADliiERUs CANTUAR., De excellentia vzrgznzs Mariae, PL 159, 562, cf. supra
p. 737, 29. - 131 GoDEFRIDUS DE FONTIBUS, Quodl., VIII, q. 4 (ed. HoFFliiANS J.,
Les philosophes belges, Louvain, 1924, 54): Sicut enim movere vel esse in tran-

situ proprie est quando non est signare duo instantia in quibus ita se habeat nunc ut
prius, ita 'esse non in successione', quod dicitur per oppositum ad moveri, est quando
contingit signare duo instantia in quibus ita se habeat nunc ut prius, et quia hoc sine
tempore esse non potest, ideo si aliquid ponatur esse in aliquo solum secundum instans,
ibi non est nisi solum secundum quid et in potentia, ut patet in motu. Illud tamen esse
quod sic alicui contingit, oportet continuari ad praecedens et ad subsequens, quia tale
esse in potentia est entis successivi quod necessaria consistit in continua successione partium ... , et ideo etiam est in tempore . . . . Cum ergo gratia et culpa habeant esse non
in fieri et in transitu ... , habent esse sic quod eis in suo esse et duratione tempus correspondet. Ergo oportet ponere originale fuisse in beata Virgine et durasse secundum tempus
aliquod, in quo impossibile fuisset ipsam fuisse sub gratia quia tunc duo contraria simul
fuissent in eodem tempore actu perfecto et simpliciter, quare etc. Unde universaliter hoc
est tenendum tam de successivis ... quam de permanentibus . . . quod in rerum natura
nihil habet esse post non esse, et non esse post esse in aclu, quin in suo esse intermedio intercipialur duratio vel quae mensuratur tempore vel quae ipsi coexsistit. Unde non potest
Deus dare alicui naturae vel subslantiali vel accidentali esse in actu post non esse et deinde
non esse post esse, sic quod solum inter istos duos terminos habeat esse in instanti alioquin
esset dare instans indivisibile proximum instanti, et inter quaelibet duo instantia non
interciperetur mora cui tempus responderet vel cui coexsisleret . . . . Numquam ergo potest
poni de peccato quocumque vel gratia quod possit dici esse solum in instanti. Et sic nullo
modo potest poni quod, supposito quod beata Virgo concepta fuit in originali, quod in primo
instanti suae animationis in quo contraxit originale habuit gratiam purgantem et sanctificantem.
'
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135

140

134

originale non fuisset in ea nisi in potentia quia si aliud movetur ad
albedinem, si statim est in albedine movetur ab albedine, albedo esset
in eo in potentia tantum, secundum CoMMENTATOREM VIII Physic.
Et sic, Virgo non fuit in originali nisi in potentia, unde ad hoc quod
aliqua dispositio fit actu in aliquo subiecto oportet quod sit ibi per
tempus aliquod.
Secundo arguunt quod non sit in ea solum in transitu, quia solum convenit motui, non autem formae permanenti aut privationi manenti.
Iterum si originale fuit in ea in aliquo instanti, si corrumpatur oportet
quod sit aliud instans et sic sunt duo instantia inter quae est tempus
medium in quo ipsa fuit in originali.

albedo] add. esset in marg. 2 f instanti in lit.

135 AvERROEs, In VIII Physic., cap. 62 (357-358): Omne quod movetur motu qui habet principium et finem et antequam movebatur erat ens, necesse est ut moveatur post
quietem, non post motum etsi prius movebatur motu contrario posteriori. Et dixit
[Aristoteles] hie quod omnis motus desinens non desinit nisi quando aufertur potentia ab
eo in quo fuit trasmutatio: et hoc erit quando illud sit in actu. Omne quod est in actu, est
quiescens necessaria, quoniam si moveretur esset in potentia . . . . Si motus de albedine
in nigredinem sit continuus cum motu de nigredine in albedinem, tunc illud quod movetur
de albedine movetur ad albedinem; secundum igitur quod movetur de albedine dimittit eam
et acquirit nigredinem, et secundum quod movetur ad albedinem dimittit nigredinem et
acquirit albedinem; ergo in eadem dispositione acquirit eandem partem albedinis et dimittit illam et movetur etiam duobus motibus contrariis insimul, quod est impossibile. 139 THOMAs DE SuTTON, Quodl. III, q. 5 (ed. HECHICH B., De immaculata conceptione
beatae Mariae virginis secundum Thomam de Sutton O.P. et Robertum de Cowton O.F.M.,
in Bibliotheca immaculatae conceptionis, 7, Romae, 1958, 62-63): Sed illud quod mutatur
de forma in formam, in instanti am itt it lola liter unam formam et in eadem acquirit aliam,
et hoc est quia forma est indivisibilis non habens partes, ut si ex nigra fiat album, subiectum manet sub nigredine usque ad aliquod instans in quo inducitur albedo et abicitur nigredo; et hoc est propter indivisibilitatem formae, quod non potest corrumpi in tempore sed
in instanti, et similiter non palest generari in tempore sed in instanti quamvis eius intensio et remissio possit in tempore. Et eadem modo oportet esse quando proceditur de privatione ad formam vel e converso: oportet enim privationem formae induci in instanti sicut
et formam. Propter hoc aliter dicendum est ad quaestionem, quod scilicet gratia sanclificans
non infundebatur animae beatae Virginis in prima instanti suae animationis nee ante,
quia tunc non contraxisset peccatum originate, et hoc derogaret dignitati Christi, qui est
universalis salvator omnium hominum, nee etiam statim post primum instans immediate,
quia in alio instanti gratia sibi infundebatur, et instans instanti non palest esse contiguum
sed necesse est cadere tempus medium inter quae libel duo instantia.
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145

150

155

160
/

165

170

175

Ad primum, cum dicitur quod si vero fuisset in ea originale nisi in
instanti, non fuisset nisi in potentia, dicendum quod verum est secundum aliquod modum possibile, et quod dlcitur quod tunc non fuisset
verum, non simpliciter, quia in ea fuit originale, quia quod est in potentia non est.
Dicendum distinguendo de esse et de potentia et de actu, quia cum
potentia non dicatur nisi respectu actus et actus in quantum actus,
potentia esse sicut potentia non esse, aut ergo instanti potentia respectu esse simpliciter aut respectu esse determinati.
Si primo modo sit in potentia est solum id quod est in potentia efficientis, qualiter fuit mundus ante eius creationem aut cum hoc in sola
potentia materiae et de illo quod non est hoc modo nisi in potentia,
verum est quod non est sicut mundus non fuit antequam crearetur
sicut non est id quod non habet formam.
Secundo, est aliud in potentia ad esse determinatum non ad esse simpliciter sicut semen ad esse geniti et tale non est id ad quod est in potentia: est tunc aliud, ut semen.
Tertio, dicit aliquid in potentia quod est quidem tale, movetur tamen
ad ulteriorem perfectionem, sicut quod dealbatio est in potentia ad albedinem mansivam, est tamen actu albun1 sed imperfecte non mansive
unde et motus dicitur actus imperfectus; originale ergo in instanti est
in potentia respectu actus mansivi sed est actu respectu actus imperfecti. Verum est ergo quod in beata Virgine non fuit originale in actu
mansivo, fuit tamen actu imperfecto et transitorio sicut id quod dealbatur est in instanti albedine, cum motu~ est ad albedinem et statim
movetur ab albedine.
Ad secundum dicendum, quod id quod est in transitu et fieri ita quod
de ratione eius est transitus, quia tale est motus vel tempus, sed quod
per accidens est in transitu non oportet quod sit motus vel tempus sicut
omnia quae subsunt tempori et motui habent esse in transitu non
tamen sic quod in differentiatione eorum cadat transitus sed per
accidens; sic autem fuit originale in transitu, in beata Virgine, et in instanti propter gratiam descendentem, sicut mola descendit super fabam.
Ad tertium, dicendum, quod in formis quae per se, per generationem

158 id add. in marg. _160 id ad quod est add. in marg. 2 - 163-16 4 sicut quod dealbatio
est in potentia ad albedinem add. in marg.2 _173 non add. in marg. 2
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180

185

190

195

200

acquiruntur, verum est quod in aliquo instanti acquirunt esse et in
aliquo desinunt esse, propter alterationem quae praecedit generationem, sed non sic est in formis, quae per accidens acquirunt esse per
motum, sicut illuminatio aeris per motum solis, quae semper est nova,
originale autem per accidens sicut ad generationem prolis et per accidens corrumpitur ad infusionem gratiae, per accidens enim est quod
gratia inveniat originale.
Sic ergo conceptio in semine non est celebranda quia in ea non potuit
sanctificari, sed conceptio ex semine quando anima coniuncta est carni
pro ipso actu conceptionis etiam celebranda non est pro instanti, quia
actus ille vitiosus fuerit, in eo originale contraxit.
Iterum nee est celebranda pro instanti conceptionis quia in eo non
fuit sanctificata sed verum est quod in instanti conceptionis fuit infusa gratia quantum ad sanctificationem licet non recepta in subiecto illo, propter obstaculum peccati et ideo quantum ad sanctificationem conceptionis pro instanti conceptionis non est celebranda conceptio. [Inter] instans conceptionis et tempus sanctificationis non fuit
medium unde conceptio eius magis est celebranda quam nati~tas,
quia tunc celebratur festum alicuius sancti quando aliquam novam
sanctificationem recipit. Virgo autem, Virgo novam sanctificationem
recepit in conceptione non autem in nativitate et ideo conceptio magis
est celebranda.

[II. Ad argumenta principalia]

205

210

Per dicta, patet solutio ad prima duo argumenta principalia.
Ad aliud in contrarium quod videtur concludere quod fuit sanctificata ante infusionem animae rationalis quia dicitur quod hoc fuit
collatum Ioanni Baptistae, quia non dum ei inerat species vitae et inerat
specie& gratiae, dicendum quod species vitae inerat sibi quantum ad esse
sed non quantum ad operari organice, sicut operatur homo extra
uterum.
Ad aliud dicendum quod ilia non est littera AuGuSTIN!, sed habet sic:
"Ego matrem de qua nascerer feci, ego viam iterum paravi", verum
loquitur contra Manicheos qui dicebant Xristum corpus attulisse de coelo
et transisse per Virginem, AuGUSTINus autem dicit: oportet eis quod
dicas in nullo fuit inquinata assumendo corpus verum de Virgine, sicut
nee radix inquinatur a fece; bubulcus istam quaestionem in voluntate

180 quae add. in marg. 2 _193Jicet.. . . celebranda add. in marg. 2 -

195 [Inter] sed pro in lex.
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solvit. Certum est enim de quaestione quam ad id quod quaerit quia
conceptio Virginis celebrari potest habitu respectu ad sanctificationem
eius et sic celebrant enim illi qui celebrant. Sed habitu respectu ad
ipsam conceptionem in qua contraxit originale illi non celebrant et ideo
utrumque non potest bene fieri.
Tota ergo difficultas quovis est de tempore sanctificationis, certum est
enim quod ipsa contraxit originale, tum quia de massa corrupta fuit
sicut et alii, tum quia ipsa ad universalem redemptionem factam per
Filium pertinebat sicut et alii, omnes enim peccaverunl el egenl gratia
Dei, ad Rom., et alibi omnes eramus filii irae unde nee ipsam excluderet et ideo tenendum est quia ipsa vere habuit et contraxit originale
sicut alii.
Sed alii ponunt quod originale non habuit nisi in uno instanti, impossibile quod originale non habuit vero in novo instanti, non potest stare
quia, licet in eo quod movetur verum sit quod in spatio sibi aequali
solum est in instanti et in tempore copulato ad id instans, recedit
ab eo, ut patet VIII Physic., tamen quando ex uno opposito fit etiam
1

230

214 bubulcus add. in marg. _216 celebrari add. in marg. 2 ] comp: in lit. _22 7 alii ponunt
quod originale non habuit nisi in uno instanti add. in marg. 2 - 2 28 instanti] a utero add. in tex.
231

ARISTOTELEs, VIII Physic., cap. 8 (361): Punctum igitur est utrisque commune,
tam priori quam posteriori, atque est unum et idem numero; definitione vero non est idem:
alterius enim est finis, alterius vero principium: quod autem ad rem attinet, semper est
posterioris affectionis. Cf. AVERROES, ibid., cap. 69. AEGIDIUS RoMANus, Quodl., VI,
q. 20 (cod. Vatic. Ottob. lat. 471, 131v, a): Sed cum [mobile] procedit de opposito in oppositum. [dicendum] quod est ibi motus contrarius, ut patet ex Philosopho in VIII [Physicorum], ut si de albo debet fieri nigrum, non dabimus ultimum instans in quo est album,
sed dicemus quod per totum tempus tale fuit album et in instanti quod copulabatur ad
illud tempus quo fuit nigrum. Cum ergo culpa sit opposita gratiae sed debet anima de
culpa transire ad gratiam, non dabimus ultimum instans in quo fuit culpa, sed dabimus
tempus aliquod per quod fuit in culpa et dicemus quod in instanti quo copulatur ad illud
tempus coepit esse in gratia, Simile etiam esset si de gratia transiret ad culpam. Non
ergo est dicendum quod aliquis solum per instans possit esse sub aliquo opposito quia idem
esset ibi primum et ultimum, cum non ponatur ibi nisi unum instans; immo si aliquis
solum per ins tans staret sub aliquo et statim tenderet in oppositum, ut probat Philosophus in
I Physicorum, simul noveretur oppositis motibus, et per consequens simul esset sub oppositis, propter quod, secundum hunc modum dicendi, simul esset sub gratia et sub culpa;
IBID. (131r, b): Cum aliud corrumpitur et aliud generatur non damus ultimum instans in
quo est sub forma corrupti, sed damus primum instans in quo est sub forma generati; unde
et Philosophus in VIII [Physicorum] dicit quod ins tans semper est posterioris rei quae
incepit esse, non prioris quae desinit. Dabimus ergo aliquod instans in quo infunditur
gratia, et non poterimus dicere (uti isti dicunt [Henricus Gandav.]) quod solum in instanti
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235

240

245

250

255

260

oppositum vel de uno est processus ad aliud oppositum, est e converso,
quia quando de albo fit nigrum non est dare ultimum instans in quo
non est album sed toto tempore praecedenti fuit album et in termino
illius temporis est nigrum.
Si ergo de culpa fit processus ad gratiam oportet quod toto tempore
praecedenti fuit in culpa et in termino illius temporis erit in gratia,
ergo impossibile est quod aliquid in instanti solum sit in culpa et de
culpa transeat ad gratiam et ideo necesse est quod beata Virgo aliquo
tempore fuerit in culpa.
Primum, si originale fuit in ea per solum instans, per gratiam fuit amotum, quaero in quo instanti: non in eodem quia tunc essent contraria
simul; immo arguitur secundum istum, gratia fuisset prius natura per
respectum ad agens, simul cum duratione fuisset utrumque, ergo in
alio instanti et sic fuit medium inter instans quo contraxit originale et
instans quo amotum fuit; si dicatur quod in termino temporis fuit
sub gratia habetur propositum scilicet quod aliquo tempore fuit sub
culpa, tenendum ergo quod beata Virgo non solum contraxit originale
sed etiam aliquanto tempore mansit in originali. Ad singula huic positioni contraria respondendum est.
Quod ponit conceptionem duplicem scilicet seminis hominis, et hominis, dicit fieri secundum formam corpoream. Dicendum quod si intelligat formam corpoream aliquam, quae praecedit animam rationalem, verum dicit, tamen illa conceptio non est hominis, quia non est
sine anima rationali; si intelligat de forma corporea quae remaneat
rationali, ostensum est in I quodlibet, quaestione 9, contrarium.
Quod dicit conceptionem seminis celebrandam non ratione conceptionis,
dicendum quod illa non est celebranda secundum se quia tunc nihil
erat de beata Virgine nee fuit postea usque ad 35 diem nisi sola materia
quae sanctificari per gratiam non potuit nee immediatim respectum
ad sanctificationem habere potuit, cum non sit gratiae susceptiva ante
infusionem animae et ideo non nisi per remotum respectum ad sanctificationem celebrari debet conceptio seminis Virginis.

233

quando add. in marg. - 245 instans, quo contraxit originale et in instanti quo
amotum fuit add. inmarg. 2] camp. in lit. - 24 9 tempore] tempori in tex.

fuit in culpa et in tempore quo copulatur ad illud instans fuit in gratia, sicut si instans
esset rei prioris et desinentis, esset etiam tempus rei posterioris et habentis esse, quod tatum
est econverso. Per aliquod itaque tempus, licet modicum, fuit in culpa corruptibili et in
instanti quo copulatur ad illud tempus incepit esse in gratia.
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Sed tamen errant qui earn celebrant per 35 dies antequam fuerit
conceptio hominis quia in ilia massa quae fuit per ilios dies sine anima
rationali poterant duo considerari: uno modo ordo ipsius ut ad personam
quae inde debebat concipi quae debebat esse sanctissima Mater Dei
et sic potest de ea celebrari sicut celebratur consecratio crismatis vel
dedicatio altaris vel etiam ecclesiae propter ordinem quem habent ad
sacra vel efficienter ut sunt sancta vel formaliter ut sunt homines vel
etiam semines sanctorum.
Licet ista nullam gratiam in se habuerit, ita conceptio seminis potest
celebrari propter ordinem quem habebat ad iliam personam, licet nullam gratiam haberet; vel potest considerari in massa ilia ordo ad originalequia autem iam habet in radice infectionemmorbidamnon tamen
formaliter, cum nullus sit capax culpae nisi habens naturam intelligibilem
sed est sicut in lapide calcis refrigerato calor, qui nullus est ibi formaliter sed virtualiter, sic quod quando effunditur aque sue etiam calorem
non habent, nee formaliter nee virtualiter, efficitur ibi calor formaliter.
Sic licet ilia massa non habeat culpam nee etiam animam de se,
tamen quam cito illi infunditur anima culpa est in coniuncto et
habito respectu ad hoc, ullo modo. non est celebranda conceptio, sicut
BERNARDUS scribit earn non esse celebrandam.
Quod deducit quod in eodem instanti non potuit esse iusta et sanctificata, verum dicit; et quod dicit quod in eodem instanti potest esse
culpa et gratia, tamen secundum aliud et aliud signum dicendum quod
efficienter add. in marg.2- 274 ad add. in marg. 2 _284 iusta] vere iustam in lex.

283 Cf. p. 733, 30. -284 liENRicus GANDAVENSIS, Quodl., XV, q. 13 (ed. Parisiis, 1518,
586r-586v): Corpus humanum, compositum ex materia et forma corporeilatis habet esse infectum morbida dispositione conlracla a generantibus in semine, qua necesse habet anima
rationalis tali corpori unila ut actus et perfectio eius, conlrahere peccatum originale, quae
in eodem instanti creatur in corpore et ei dicto modo unilur atque per hoc ab illo maculam
peccati originalis contrahit quasi per motum violentum ab inferiore eo quod talis macula
naturae humanae innaturalis est, et toto tempore praecedente non habebat illa maculam,
quia nee habebat esse, nee in Virgine habuit esse per tempus sequens, ut aestimo congruere
dignilali Virginis, sicut et possibile est secundum naturam, ita quod non nisi in transitu
et in instanti fuerit in peccato originali, scilicet peccatum originale in illo instanli simul
habuit esse primo et ultimo sed secundum aliud et aliud signum illius inslanlis, quia ut
eral terminus temporis praeteriti, in illo habebat esse primo mutatione subita in termino
motus praeecdentis; ut vero illud inslans erat initium temporis sequenlis, in illo habuit
esse ultimo per sequentem impulsionem motus graliae velut a superiore, in tempore sequente,
expellentem illam [maculam].
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impossibile est, diversa enim comparatio instantis, prout enim principium futuri et sic signum futuri et prout est temporis praeteriti et
sic signum praeteriti non facit esse dissimile secundum rem, quod dicit
in eodem indivisibili et res sint contrarie secundum rem impossibile est.
Quod autem ponat culpam et gratiam in diversis subiectis in eodem
instanti non est mirum quia sic potest esse de omnibus contrariis,
sed quod postea defendit quod simul sunt in eodem subiecto non est
possibile, si autem ponatur quod in instanti fuerit in culpa et in tempore
continuato illi instanti fuerit in gratia non est hoc possibile, quia contrarium docet PHILOSOPHUS VIII Physic.: quia forma quae abicitur,
abicitur in tempore praecedenti, ita quod non est dare instans in quo
abicitur et forma introducitur in instanti; quod est tempus est illius
temporis, ita quod est dare instans in quo forma introducitur et ideo
e converso debet dicere quod aliquo tempore fuit in culpa et in termino illius temporis fuerit in gratia.
Quod autem dicit probando intentum quod forma potest dupliciter
considerari, quia in ordine ad agens et sic est prior natura illa quae
debet generari, vel ad substantiam et sic corrumpenda est prior: dicendum quod quidquid sit de prioritate secundum naturam quia de ilia
non agitur hie, tamen duratione forma corrumpenda praecedit, aliter
enim nee per se nee per accidens corrumpetur, non enim corrumpitur
nisi quod est.
Sed IPSE probat quod forma inducenda praecedit etiam duratione quia
per actionem formae corrumpitur praecedens, nihil autem agitnisi quod
est. Dicendum quod primum assumit dicendo quod per actionem formae inducendae corrumpitur praecedens immo per actionem agentis:
ita quod in termino actionis inducitur forma et in tempore copulato
illi termino vel instanti abicitur praecedens, unde manifeste falsum
dicit et contra PHILOSOPHUM VIII Physic. Unde patet quod numquam
illae duae formae contrariae sunt simul id est in eodem instanti, si

288-289 et prout est temp oris praeteriti et sic signum praeteriti add. in marg. 2 - 289-290 rem
add. quod dicit in eodem indivisibili et res sint contrarie secundum rem in marg.2_282 non
est add. - 298 abicitur add. in marg.21 non est add. in marg.2

296

Cf. supra p. 746; et cap. VII n. 865: Similiter autem et in mutationibus. Opponuntur enim generatio et corruptio simpliciter, et singularis singulari. Quare, si impossibile est simul mutari opposita, non erit continua mutatio, sed medium erit ipsorum
tempus. _315 ARISTOTELES, VIII Physic., cap. VII, ibid.
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autem accipitur esse simul sicut definit PHILOSOPHUS V Physic.; quod
simul sunt ilia quorum vel est medium tantum forma corrumpenda
et ratio concedenda simili instanti quia inter tempus quo prima forma
corrumpitur, corrumpitur etiam terminum illius temporis, quo sequens
introducitur, impossibile est esse medium,' sed esse simul.
Aequivocatur sic loquendo; definitio enim PHILOSOPHI intelligitur de
illis qui habent esse permanens sicut sunt duae quantitates, non autern de successivis et contrariis sicut est in proposito. Patet etiam ex
dictis falsum esse quod dicit quod in instanti solum fuit in originali
nee valet distinctio de instanti quia ilia diversa comparatio instantis
non facit, quando remaneat indivisibile secundum rem.
Quod dicit quod in subitis mutationibus · in eodem instanti potest
aliquod primo esse et ultimo, dicendum quod verum est in successivis
non contrariis, in instanti est in spatio sibi aequali primo et ultimo
cum movetur contrarie et sic non est ibi nisi in potentia alicui actui
per materiam. Non sic autem potest esse in formis contrariis, quando
de una proceditur ad alteram, immo nisi sit unus motus continuus ad
veterem formam contrariam, oportet quod, aliquo tempore, mobile sit
sub forma quae abicitur propter causam dictam.
Unde si fuisset unus motus continuus a conceptione Virginis per culpam originalem transiens usque ad infusionem animae, tunc potuisset
esse quod sicut mobile non est in spatio sibi aequali vel nisi in instanti
quando motus continuativus sit, tunc beata Virgo non fuisset in originali nisi in instanti sed impossibile est quod fuerit sic motus continuus
a conceptione usque ad infusionem animae etiam per talem motum,
si anima per talem motum posset induci.
Tamen motus continuus non potest esse ad formas contrarias, ut probatur VIII Physic., tamen etiam quia sic· originale non fuisset sim-

319 -32 0 et ratio concedenda simili instanti quia inter tempus quo prima forma corrumpitur add. in marg.2- 334 nisi add. in marg.2 _335 sub add. in marg.2 - 338 nisi in
instanti add. in marg.2] inco in lit. - 341 a add. in marg.2 -341-342 etiam per talem
motum si add. in marg. 2] quia non est sui in lit.

317 ARISTOTELES, V Physic., cap. 3 (311): Post haec dicamus, quid sit simul .... simul
igitur dicuntur haec esse secundum locum, quaecumque sunt in uno loco primo. - 328 AmsTOTELES, VIII Physic., cap. 8, cf. supra p. 746, 231. -344 ARISTOTELEs, VIII Physic., cap.
8 (ed. Didot, II, 362): Quare si contrarii motus sunt, qui fiunt per lineam rectum; simul
autem non potest aliquid contrariis motibus fieri: profecto quod fertur ab a ad y, non potest simul ferri etiam a ')' ad a.- HENRICUS GANDAVENSIS, Quodl. XV, q. 13 (ed. Pari-
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pliciter secundum actum in beata Virgine, quod falsum est ut ostensum
est, quia fuit vere in originali sicut alii.
Sed quod dicit quod in mutationibus subitis est hoc possibile, sicut
faba in instanti in quo tangit molam descendentem mutatur ab ilia,
dicendum quod probatum est propter continuitatem motus molae qui
si non esset in termino reflexionis faba quiesceret ut oportet VIII
Physic.
Unde per accidens est, quod non sit ibi quies, in proposito autem non
est simile quia si tangere molam descendentem et motus fabae deorsum
essent contraria, tunc vel faba non tangeret molam nisi in instanti et
sic in potentia permixta alicui actui vel non possent esse in eodem
instanti contactus molae et mutari fabae ab illo contactu in eodem
instanti, immo necessaria in alio et alio sed quia contactus fabae ad
molam et mutari deorsum in eodem instanti in ullo contrariantur ideo
sunt in eodem instanti.
Gratia autem et culpa contrariantur et ideo nullo modo quantacumque
gratia descendat, quae a superiori [descendat] cum culpa in eodem instanti, unde omnia similia sua tenent in formis disparatis, quae tamen
possunt esse simul et non. In contrariis autem originale et gratia,
quae nee per se nee per accidens possunt esse simul.
autern add. in marg. 2] eius est in lit.

-364

per se nee add. in marg. 2

siis, 1518, 586r): Et videtur mihi quod hoc bene possibile est, sicut et in aliis dispositionibus
quae acquiruntur per subitas mutationes, quae sunt termini motuum quorundam et amittuntur per motus alios, inter quos motus mediae sunt dictae mutationes et ipsa 'mutata
esse' in instantibus mensurantibus dictas mutationes. Talem autem mutationem convenit
mediam esse inter duos motus dupliciter: uno modo, inter duos motus qui sunl partes unius
molus simplicis, alio modo, inter duos motus conlrarios; IBID.: Secundo modo [scilicet,
inter duos motus contrarios mutatio fit] cum faba movetur superius motu violento et obviat
forlius molo, pula lapidi molari descendenti naturaliter inferius, in contactu lapidis subito in instanti mutata est in spatium sibi aequale per motum eius violentum sursum, et in
eodem instanti ipsa faba mutatur ab illo per motum naturalem lapidis deorsum fabam impellentem, ut non sit possibile eam in illo spatio sibi aequali quiescere, sicut quiesceret si
sibi relinqueretur, secundum aliquam quamdam demonstrationem Philosophi in eodem
VIII [Physic.], nee esse aut manere nisi per instans medium inter tempora illorum moluum. In quo lamen spatio est per illud instans secundum veritatem, nee fuit in tempore
praecedente nee in tempore sequente; el est illud instans signum commune utriusque temporis et primo et posteriori et idem et unum numero, ratione autem non idem, ut dicit Philosophus in eodem VIII [Physic.]. _351 ARISTOTELEs, VIII Physic .. tt. 64-5 (ed. cit.
261 b, 262 a).
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Quod dicit AuGUSTINUS non concludit quia dicit quod "mox ut in
mundo venit per seminem, inde resplenduit", non accipitur 'mox' pro
eodem instanti in quo fuit conceptio, quod :tunc scilicet habuerit gratiam, sed cito post, unde enim verum est quod in eodem instanti in
quo fuit concepta idest anima rationalis infusa, fuit in originali, quia
originale non contrariatur animae, sed in eodem instanti non potuit
esse in gratia, quia originale contrariatur gratiae.
Item ad aliud quod non accipit subito nisi pro cito, quia absque
dubio credendum est quod pariter fuit in originali; sed in eodem
instanti fuerit in originali et movetur natura sustinere non potest
nisi sustineat contraria esse simul. Ad argumenta quae facit, contra se bona sunt. Sed male solvit. Ad primum cum dicit quod
tertio modo loquendo de potentia secundum quod mobile est in potentia ad ulteriorem perfectionem quod sic in potentia et in transitu
fuit originale in ea et etiam aliquo modo imperfecto, dicendum quod
hoc non tenet in contrariis ut dictum est, quod enim movetur ad albedinem in quolibet instanti est album licet imperfecte sed si de albedine debet transire non ad albedinem perfectiorem sed ad nigridinem, necesse est quod in alio sit album et alio nigrum vel saltern
nullo modo in eodem instanti erit album et nigrum.
Sic autem est in proposito, quia beata Virgo non transivit de imperfecta culpa originali ad perfectiorem quia tunc simile suum fuisset ad
propositum, sed de culpa originali transivit ad gratiam contrariam et
ideo necessaria aliqu:> tempore fuit in originali, ut patet exemplum
omnino esse impertinens ad propositum.
Ad secundum, dicit quod per accidens originate fuit in ea in transitu,
quin vero fiat in ea simpliciter et quin ipsa prius fuerit sub originali
quam sub gratia et ideo non in eodem instanti sed in alio, vel in alio
tempore: ut patet ex dictis, numquam enim sic aliud potest subesse
motui quod in eodem instanti sit sub forntis contrariis ut contrariae
sunt.
Ad tertium, dicit quod in formis quae acquirunt esse per se, per generationem, verum est quod in alio instanti acquirunt esse et in alio
desinunt, sed in hils quae per accidens non est verum, dicendum quod
acquisitio esse talis vel talis non facit hoc,' sed si habens formam debet
1

sit add. in marg. 2] signum in lit. _39l fiat] vere fiant in lex. _399 talis add. in marg.2
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dici habere earn simpliciter et si de una forma transeat in contrarium
per quamcumque actionem vel motum, oportet quod sit aliquod instans in quo acquisivit primam formam, ab eo in quo acquirit
contrariam et si ad aliud et aliud erit tempus medium in quo fuit sub
prima forma.
Unde Iicet possibile fuit Deo infundere gratiam in eodem instanti in
quo Virgo contraxit culpam tamen ipsa Virgo immo nee ipsa nee
capax erat propter contrarietatem unius ad alteram et ideo necessario
in alio et alio instanti, unde Iicet per accidens originale sequatur ad
generationem prolis et corrumpatur per accidens ad infusion em gratiae.
Tamen non potest simul utrumque haberi ab eodem quia unum est
contrarium alteri, sed oportet quod in uno instanti contrahat originale,
licet per accidens, et in alio recipiat gratiam et sic corrumpatur per
accidens; non enim est possibile quod in eodem instanti in quo acquirit
esse qualitercumque corrumpatur per formam contrariam. Immo nee
in hiis quae moventur non ad formam contrariam.
Unde mobile in motu locali in instanti est in spatio sibi aequali et tempore
copulato illi instanti mutatur ab illo, quia si dicas quod in alio est habens ponitur instanti tempus medium et sic continue motum quiesceret et non esset continue motum quod includit contradictionem, unde
ita impossibile est contraria esse in eodem, per accidens sicut per se;
Iicet autem illuminatio aeris acquirit esse per motum soils tamen
non potest simul esse in aere cum tenebra, immo oportet tenebram
praecedere si aer prius exiens de novo illuminator. Ad alia, apparet
per dicta.

EUSTACHIUS DE GRANDCOURT
Quodl., II, q.u. (1296). Codex L = Parisiis, BN ms. 15850
[Utrum sit licitus celebrare festum conceptionis Virginis Mariae]
5

Utrum sit licitum celebrare festum conceptionis Virginis Mariae. Dicendum est quod sic.

40 2 in quo] add. concludit in lit.
marg.2]- comp. in lit.

-:'411

quod add. in marg.2-
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verberatio add. in
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AUCTOR ANONIMUS
Quodl., III, q. 5 (primo spatio decem annorum sec. x1v)
Codex C = In Civitate Vaticana, bibl. apost., ms.lat. 932
[Utrum ipsa contraxit originale peccatum]
5

10

Quinto quaerebatur de rebus sanctis et primo de persona singulari
privilegiata, scilicet de beata Virgine et de allis. De beata Virgine
quaerebatur utrum ipsa contraxit originale peccatum.
Quod sic arguebatur.
·
Glossa YERONIMI super id, Ps. de manu canis unicam meam, dicit quod
"unica intelligitur anima Xristi, quae sola fuit immunis a peccato",
igitur hoc nulli animae contingit.
[1. Ad quaestionem- A. Opinio aliorum asserentium]

Contra:
Aliqui magni doctores tenent contrarium et dicitur de beato Bernardo
15 qui post mortem apparuit cuidam monacho totus lucidus, praeter
quandam maculam quae videbatur in eo, et dixit quod hoc fuit propter
opinionem suam de beata Virgine, scilicet quod peccatum originale
contraxit.
Ad istam quaestionem dicunt aliqui quod anima beatae Virginis
20 simul fuit creata, infusa et peccato originali infecta et sanctificata.
Etiamsi arguitur contra eos quod tunc in eodem instanti habuit
culpam et graliam et fuit sancta et non sancta. Dicunt quod licet
totum fuit in eodem instanti temporis non tamen in eodem signo
naturae, sic ponunt exemplum de faba concurrente lapidi molari.
1

9 Breviarium in Psalmos, (inter opera S. Hieronimi) n. 21, (PL 26, 935): Unica est
anima Christi, quae sola immunis est a peccato; Glossa ordinaria in h. I. (ed. Venetiis,
1603, III, 577-578); Glossa interlinearis, apud Lyranum, in h. I. (ed. cit., III, 1152).14 IoANNES DuNs ScoTus, Ordin., III, d. 3, q. I (BALIC C., O.F.M., Ioannes Duns Scotus
doctor immaculatae conceptionis, I, in Bibliotheca immaculatae conceptionis, 5, Romae,
1954, 13): Quod autem horum trium quae ostensa sunt possibilia esse, factum sit, Deus
novit, - sed si auctoritati Ecclesiae vel auctoritati Scripturae non repugnet, videtur probabile quod excellentius est (id est, immaculata conceptio], attribuere Mariae. Cf. etiam
BALIC C., O.F.M., Ioannes Duns Scotus et historia immaculatae conceptionis [excerptum
ex Antonianum 30 (1955) 349-488], Romae 1955, 38-39). IDEM, De significatione interventus Joannis Duns Scali in historia dogmatis immaculatae conceptionis (in Virgo immaculata, voi. VII, fasc. I, Romae. 1957, 50-171). _19 HENRicus GANDAV. cf. p. 740, 67.
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Sed istud non potest stare isto modo quia si propter talia diversa signa
in eodem instanti temporis excluderetur contradictio, semper in omnibus, posset contradictio evacuari, cum enim contradictio sit ex hoc
quod uni et eidem secundum idem assignantur opposita contradictorie
in eodem instanti temporis. Sed quod idem, secundum idem, sit simul
in eodem instanti temporis, album et non album, posset dici quod per
hoc excluderetur contradictio, quod pro uno signo ipsius instantis
esset album et pro alio non album et sic in omnibus quae pertinent ad
contradictionem. Et sic numquam posset salvari quod in aliquo esset
vera contradictio nee alia falsitas vel aliquod inconveniens esset ex
contradictione. Alia etiam posset argui contra hoc, quae nunc dimitto.
Si tamen poneret ista, posito quod sicut faba proiecta sursum occurrens lapidi molari ulterius moveatur sursum nisi fortiori virtute
impediretur et in medio aliquo inter motum sursum et deorsum quiesceret, ita anima unita carni infectae inficeretur peccato, nisi fortiori virtute
gratiae sanctificantis impediretur et conservaretur et ita propter virtutem illius gratiae non inficitur nee maculam contrahit sed pura conservatur, tunc nulla contradictio sequeretur. Quidam autem ponunt quod
contraxit peccatum originale moti ex quibusdam auctoritatibus et rationibus. Ex auctoritatibus autem istae precipuae, scilicet AuGUSTINUS
De nuptiis et concupiscentia, De Baptismo parvulorum, De fide ad Petrum et quibusdam allis locis ubi dicitur quod omnes concupienter,
secundum legem propagationis geniti, contrahunt peccatum originale.
Item ANsELMus libro II Cur Deus homo cap. 16 scribit quod: 'concepta
est et nata in iniquitatibus'. Item BERNARDUS Ad Lugdunenses arguit:
quod si fuit sanctificata aliquod peccatum fuit vel habuit, quia non
fuit sanctificata a peccato quod non habuit, igitur a peccato quod habuit igitur aliquid habuit.

42 ALEXANDER HALENSis, Summa theol., I. III, 76-77 (ed. ad Ciaras Aquas, IV, 1948,
113a-116b); BoNAVENTURA, Sent., I. III, d. 3. p. I, a. I, q. 2 (Opera omnia, ed. ad Claras Aquas, III, 1887, 66b, 67b-68a); THoMAS AQUINAS, Sent., I. III, d. 3, q. I, a. I
(ed. Parmae, VII, 36b-38b); Quodl. VII, q. 5, a. 7 (IX, 545b-546a); Summa theol., p.
III, d. 3, q. 27 (ed. Leonina, XI, 289a-290b). Cf. apud GuiLLELI\IUM DE WARE, Sent.,
I. III, d. 3 (ed. in FR. GuLIELMI GuRRAE, FR. IoANNis DuNs ScoTI, FR. PETRI AuREOLI,
Quaestiones disputatae de immaculata conceptione beatae Mariae Virginis, ad Ciaras
Aquas, 1904, I, 3-4. _48 ANsELMUS, Cur Deus homo, I. II, cap. 16 (PL 158, 416): Virgo
tamen ipsa, unde assumptus est [Christus], est in iniquitatibus concepta et in peccatis
concepit earn mater eius [Ps. 50, 7]. _49 BERNARDus, Epistola, 174 ad canonicos Iugdunenses De conceptione sanctae Mariae, n. 7 (PL 182, 171), est citatio ad sensum.
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Item cuilibet contingit effectus et causa, sed necessitas moriendi est effectus consequens ex culpa, ipsa autem habuit necessitatem moriendi
55 igitur [habuit] culpam.
Item si non habuisset peccatum originale, posito quod fuisset mortua
ante mortem Filii sui, non fuisset impeditus ingressus regni, quia ianua regni clausa est propter primum peccatum et ita altera persona
descendens a primo parente habuisset ingressum regni sine Redemp60 tione Filii Dei, quod magnum videtur inconveniens.
Item si nullum peccatum contraxisset non indiguisset beneficio Redemptoris Xristi, ita eius Redemptio fuit hominibus necessaria propter
primum peccatum vel aliquod consequens' ex ipso, igitur persona immunis a peccato non indiguisset illo beneficio, hoc autem videtur dero65 gari auctoritati Xristi Redemptoris, qui venit sicut universalis et Redemptor et Reparator omnium.
[B. Opinio Aliorum negantium]

70

75

t

Contrariam tamen opinionem tenent magni doctores ut AuGUSTINUS,
in quodam speciali tractatu de hac materia, ubi dicit quod: sicut castanea concipitur et nascitur de arbore s~b involucro hispido et spinoso, ipsa tamen veniente alba, leni et pura, non hispida, non spinosa nee aculeis obnoxia, ita potuit Maria concipi et nasci de massa
in parentibus hispida et spinosa et in tali nutriri ipsa tamen existente
pura non hispida nee aculeis peccati obnoxia, hoc autem fieri decuit
virtute divina.
Item RxcHARDUS DE S. VxcTORE in quodam tractatu similiter de conceptione sua dicit quod: "a primo exordio sui aliquod dignitatis privi-

68 EADIIIERUS CANTUAR., Tractatus de conceptione S. M~iae ( ed. THuRsToN H.-SLATER T.,
Friburgi Brisgoviae, 1940, 10 et PL 159, 305): Item hoc probat [Anselmus] capitulo 10,

per comparationem ad similem naturam. Nux enim castanea, inter spinas formatur, nascitur, concipitur; et spinis non pungitur, et potest addi non pungitur de facto. Igitur eadem
ratione Dei templum, in quo corporaliter habitaret, inter spinas peccatorum concipi potuit,
et a ipsis spinarum aculeis omnimode exoriri. Aut ergo voluit cum elfectu, aut noluit.
Si voluit, fecit. Si noluit, mirabile fuil, quod qui vult plus vult minus: ubi magis est natum et conveniens ut sit minus.- Cf. BuENO CouTo G. P., Doctrina Joannis Baconthorpe
de immaculata conceptione in Carmelus, 2 (1954), 65-66 et SAGGI L. M., Joannis Baconthorpe textus de immaculata conceptione, in Carmelus, 2 (1954), 248.-76 RICHARDUS DE
S. VICTORE, Sermo de Conceptione Virginis (ed. P. ALVA Y AsTORGA, Bibliotheca Virginalis, Matriti, 1648). Cf. C. BALIC, Joannis de Polliaco et Joannis de Neapoli, Quaestiones disputatae de Immaculata Conceptione, in Bibliotheca Mariana .Medii Aevi, I, Sibenici 1931, p. 74, n. n. 15-16.
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legium habuit et quomodo conveniebat postea Dominus potuit, auctor
naturae, cui deservit aliqua natura de luto naturae humanae facere
urnam auream in qua reconderetur manna coelestis", ergo quae urna
aurea fuit Maria purissima descendens de luto naturae humanae impleta manna coeleste, ergo.
ALEXANDER etiam NECKAM, doctor maximus, primo fuit impugnator
istius OP.inionis sed postea compulsus est per eas quae acciderunt sibi,
per beatam Virginem, illam opinionem revocare et predicare publice
et docere conceptionem suam esse celebrandam sicut ipsemet scribit
in magistrale opere suo pulcherrimo Super Cantica.
Idem etiam docet et determinat ille maximus LINCOLNIENSIS.

8 3 ALEXANDER NEcKAllr," Expositio super Cantica Canticorum. (ed. NoYoN, Alexandre
Neckam, in Notes bibliographiques sur l'histoire de la theologie de l' Immacult!e Conception, in Bulletin de Litterature ecclt!siastique, Toulouse, 1914, 217): Ergo ipse qui
haec scribo dum publice legerem in theologia vehemens eram assertor quod dies conceptionis beatae Virginis celebrandus solemniter non esset. Unde et quotannis ilia die publica
Iegere publice decreveram sicut in profestis diebus consueveram. Sed testor solem iustitiae quod repentino morbo vexatus sum Oxonie singulis annis in ilia die, ut nullo modo
susceptum magisteri officium exequi valerem, sive id casus ageret sive divina voluntas.
Sed et viri prudentes qui me tunc temporis in scolis audierunt, diligenter consideraverunt,
me secreta corripientes eo quod impugnare velle videbar celebrantes ilium feslum beatae
Virginis. Cf. F. M. MILDNER, The Oxford Theologians of the Thirteenth Century and
the Immaculate Conception (in Marianum, 2 [1940], 285-95). Cf. etlam BACONTHORPE
(ed. SAGGI, O.c., 300). - 88 ROBERTUS GROSSATESTA, Tota pulchra es et Macula non est
in te (ed. in SEnvus OF SINT ANTHONIS, Robert Grosseteste and the Immaculate Conception,
with the Text of the Sermon Tota pulchra es, in Collectanea Franciscana, 28 [1958], 221222): Non fuit in beata Virgine macula originalis in ortu suo. Qua/iter enim sancta Ecclesia celebraret ipsius Nativitatem, si in peccato nata fuisset? Purgatam itaque credimus
earn ab originali in utero matris. Quae purgatio potuit altero duorum modorum fuisse:
uno videlicet ut ipsa vere haberet originale peccatum aliquandiu post infusionem animae
rationalis, ante ortum tamen ex utero matris operatione Spiritus Sancti purgata et sanctificata fuisset; alio autem, ut in ipsa infusione animae rationalis esset mandata et sanctificata, et hoc modo esset purgatio non a peccato quod aliquando infuit, sed quod infuisset
nisi in ipsa infusione rationalis animae sanctificata fuisset. Congruit autem ut ipsa nasceretur sine peccato. Communis enim hominum necessitas est nasci de corrupta et in peccato.
Christi autem nativitatem oportuit esse de incorrupta et sine peccato. Sed duobus in uno
habentibus duo sibi contraria in alio, oportet esse medium, compositum ex duobus assumptis, altero videlicet hinc et reliquo inde. Igitur inter nasci de corrupta cum peccato et nasci
de corrupta sine peccato oportet medium esse: vel nasci de incorrupta cum peccato quod
esse non potest, cum libidinosa concupiscentia, quae est in generatione et conceptione, causa
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Videtur enim, istis doctoribus, quod ex quo possibile est et fuit, quod
Deus praeservasset earn ab omni peccato et hoc videtur esse ad bonorem Filii, quia honor matris redundat in filium, quod ita decuit earn a
peccato praeservari.
Quod autem possibile fuit earn sic praeservari multipliciter potest probari: Uno modo quod sicut dicit DAMASCENUS libro III cap. 3 quod:
"post consensum beatae Virginis ad concipiendum Filium Dei sanctificata tunc fuit", Spiritus Sanctus tamen naturam corporalem assumendam ad unionem personalem Filii specialier purgavit ut esset conveniens ad unionem Filii Dei, ita, virtute divina sicut purgata esset natura corporea beatae Virginis ante unionem animae, quod ipsa anima
unita nullam infectionem contraheret ex ea et, ex parte sua, anima
gratia divina esset sanctificata.
Simillimo modo, quod cum peccatum originale sit carentia debitae
iustitiae cum debito habendi earn et ex carne sic radicaliter quaedam
infectio, potuit Deus animae in sua creatione infundere gratiam sibi
debitam ita quod ad aliam habendam debitrix non esset et suspendere
omnem actionem infectivam sive contractionem infectionis a parte
quamvis, sicut ipse potest naturam praeservare in esse praeter hoc
quod possit ad omnem actionem debitam in opere vel in omnem ef-

sit peccati originalis; vel nasci de corrupta sine peccato. · Fuit igitur beata Virgo ut dictum est, sine macula peccati in ortu suo. Obvie, eandem citationem habet Ware. Cf. etiam
GUILLELr.rus DE ALNWICK, Determinationes (Quaestiones ordinarie], q. 2 (cod. Vat. Palat.
lat. 1805, 10 v): Ad dictum domini Lincolniensis dicendum est primo quod hoc non dicit
assertive, sed opinative: unde utitur verbo 'credendi' et 'opinandi': 'credo- inquit- et
puto' .... Vere in sermone supra relato, non utitur talibus verbis, sed tantummodo:
congruit, - 94 IOANNES DAMASCENUS, De fide orthodoxa, I. III, cap. 3 (PG 96. 986): Quid-

circa ubi primum sancta Virgo assensa est, in eam juxta Domini sermonem, cui us nuntius
angelus fuerat, Spiritus Sanctus supervenit, qui purgavit eam, vimque ei, tum ad suscipiendam Verbi deitatem, tum ad gignendum suppeditavit. _103 NICOLAUS [DE WALKINGTON?], Liber de celebranda Conceptione B. Mariae contra B. Bernardum, I. II (ed. TALBOT
C. H., Nicholas of. St. Albans and the Feast of the Conception, in Revue benedictine, 64,
1954, 114): "Ita si caro Virginis in semine ante animae infusionem nostrae fuit similis,
in animae infusione et animam Spiritu Sancto fuisse statim repletam, et carnem a corruptionis lepra mundatam: sic Iicitum est credere. Quae munditia nee in conceptione
Virgini collata est, quia forte in concupiscentia conceptio facta est, et lex peccati causaliter traducta, nee post animae infusionem dilata, quia tunc et lex causaliter et peccatum
realiter inesset et animam pariter et carnem maculasset". Item S. Augustinus.
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fectum accidentaliter pertinentem, sicut patet in multis allis; et ita
potuit facere quod iustitiam sibi debitam ipsa anima haberet et debitrix alterius non esset et a carne nullam infectionem susciperet.
Tertio modo potuit esse quod ipsa anima fuit purissima creata et
gratia impleta et sic corpori unita per quam gratiam, anima ab omni
infectione praeservaretur et ipsa persona sanctificaretur et virtute gratiae sive doni sanctificantis omnis radix peccati quantum ad personam
suam vel extingueretur vel sopiretur, ita quod nulla esset in ea infectio
vel consimilibus modis diversis.
Unde videtur ipsa significari per urnam auream quanto ad ipsam animam in qua ante repositionem eius in arcam repositum fuit manna
coelestis gratiae et sic reposita est in area Testamenti, idest in corpus
purgatum et mundatum vel ante eius repositionem vel in ipsa repositione ut tunc esset tamquam a1ca deaurata intus et foris continens
et recipiens urnam de auro mundissimo idest animam purissimam cum
manna plenissimae gratiae. Quod autem ita fieret postquam possibile est, videtur valde conveniens, ' decuit enim ut Virgo quae Filium
Dei parere debuit ea puritate nitere qua maior sub Deo nequit intelligi'
ut dicit A.NsELMUS De conceptione Virginis cap. 18, quod non esset si
maculam contraxisset.
Decuit etiam ut Matri Dei omnis gratia, omnis praerogativa concederetur quae convenire posset creaturae verbo vero genitae, quod non
esset si maculam contraxisset. Ista autem dignitas sibi attribuitur
praecipue propter Filii reverentiam et honorem.
[Opinionum negantium improbatio]

135

Ad argumenta in oppositum potest responded:
Primo ad auctores, AuGUSTINUS, quando autem AuGUSTINus loquitur
generaliter de descendentibus a primo parente secundum legem propagationis et sic concupialiter de viro et muliere genitis secundum legem communem, dicit omnes contraxisse peccatum sine exceptione sic
descendentium.

Cod. C: uo haberet add. di in lit.
U4 Item Duns Scotus, cf. p. 754, 14. - 127 ANSELMus, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 18 (PL 158, 451): Decebat ut illius hominis conceptio de matre purissima fieret; nempe decens erat ut ea puritate, qua maior sub Deo nequit intelligi, Virgo
illa niteret.
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Quando autem specialiter loquitur de Maria excipit earn sicut in libro
De natura et gratia, dicit sic: 'Cum de peccato agitur, nullam de Maria
volo fieri mentionem' unde auctoritates AuGUSTIN!, qui sic loquitur de
descensu propagationis, vel dicunt hoc loquendo secundum legem communem quam transcendit singulare privilegium, sicut videtur Mariae
145 concessum vel loquitur quo ad concipientes et infectionem radicalem
in conceptione seminum, concipientes enim secundum legem communem cum libidine et deordinatione concupiscentiae generant; licet permanere possit esse excusatio peccati originalis, semine autem concepto
est radix infectionis quantum est de se.
150 Ista bene possunt esse in omni tali conceptione sed in unione naturale
cum anima debeat corpori uniri speciali gratia et privilegio, remedium
a Domino provideatur quo nullum peccatum contraheret aliquo praedictorum modorum vel consimilium. Qll:od autem accipitur de AuGUSTINO non est multum ad propositum quia illud verbum AuGUSTIN!
155 sed discipuli opponentis .
. Est autero modus AuGusTIN! quod ipse ponit, alia motiva discipuli et respondeo sic quod, quando discipulus tangit' illud quod recte est ad propositum per se materiae de qua loquitur et 'per se tangit illam materiam,
tunc respondit, quando autem tangit, discipulus aliquid incidens vel
160 per accidens pertinens ad materiam, frequenter pertransit, tantum
prosequens matel'iam suam.
t
Sic est ibi quia ipse loquitur de Xristo quando ipse assumpsit carnem
sine peccato et de ipso prosequitur materiam suam, non specialiter
de hiis quae spectant ad Matrem quia hoc non pertinet ad materiam
165 suam, ita enim per accidens. Postea tamen dicit in eodem capitulo
quod ipsa per Filium suum ante nativitatem mundata est: ubi autem
specialiter tractat de conceptione sua ponit earn non contraxisse.
Si autem opponatur de verbo quod dicit AuGUSTINUS ubi supra Cur
Deus homo quod ipsa: "fuit de illis qui mundati sunt a peccatis" et cet.
170 Ad hoc redebitur statim simul cum responsione ad argumentum BER140

NARDI.

141 AuGUSTINUS, De natura et gratia, cap. 36, n. 42 (PL 44, 267): Excepta itaque
sancta virgine Maria de qua honorem Domini nullam prorsus-cum de peccatis agiturhaberi volo quaestionem .. .• _169 ANSELMus, Cur Deus homo, 1. II, cap. 16 (PL 158,
419): Virgo autem illa, de qua ille homo assumptus eSt, de quo loquimur, fuit de illis,
qui ante nativitatem eius per eum mundati sunt a peccatis.
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Cum enim arguit BERNARnus earn peccatum contraxisse per hoc quod
sanctificata non fuisset nisi a peccato, dico quod sive BERNARDI fuerint illius opiniones sive non, non est necesse eum tenere nisi quantum
ratio sua cogit, sicut ipse procedit argumentando. Videtur tamen
aliquibus quod ipse non dixerit illud asserendo, sicut videtur invenire in
fine illius epistolae.
Ad rationem tamen suam facile est respondere, primo quia non sequitur simpliciter 'est sanctificata igitur habuit peccatum ', quia quaelibet
gratia gratum faciens animam sanctificat, sive praefuerat peccatum,
sive non, unde Filius Dei dicit de se ipso in Ioanne: "quem Pater sanctificavit etc.".
Si autem loquamur de sanctificatione a peccato, sicut ipse arguit de
mundatione a peccato, sicut dicit verbum AuausTINI adductum, potest
responderi quod ad hoc non fuerit necessario quod ipsa habuerit peccatum.
Sicut enim in multis allis dicimus hominem liberari, salvari et excusari a malo vel quod infuit vel quod infuisset, nisi fuisset praeservatum,
sicut cum medicus praeservat aliquem ab infirmitate quam incurrisset,
nisi praeservasset, vel cum miles defendit dominum ne incidat in periculum, isti melius liberant et salvant quam si permisissent incidisse in
malum et postea liberassent, similiter permaneret excusatus homo a
peccato quod committeret nisi maneret excusatus, non quia peccatum
commisit sed aliter commisisset.
Similiter AuausTINUS in Sermone de beata Maria Magdalena, dicit quod
"peccatum quod homo commisisset, nisi Deus praeservasset, posset
dici sibi dimitti, non quia illud commisit, sed quia commisisset nisi
Deus praeservasset et sic in consimilibus". Sic potP.st dici, quod beata
Virgo salvata fuit et liberata a malo peccati originalis, non quod habuerit, sed quod habuisset nisi Deus praeservasset et sic sanctificata
et mundata a peccato non quod infuit sed quod de lege communi contraheret et pro tanto posset dici salvari a tali infectione et sic mundari.
Tali modo potest beata Virgo dici a peccato sanctificari casu contraxisset nisi Deus praeservasset. Videmus etiam aliquam quae possent con-

195 AuausTINus, Sermo 99, De beata Maria Magdalena, cap. 6 (PL 38, 598): Sed
tu qui dicis, te non multa commisisse: quare? quo regente? Deo gratias, quod motu et voce
vestra intellexisse vos significastis. lam, ut video, soluta quaestio est. Hie multa commisit, et multorum debitor factus est: ille gubernante Deo pauca commisit . •. Agnosce
ergo gratiam eius, cui debes et quod non admisisti.
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trahere rubiginem vel infectionem conservari per alia remedia ne contrahant et, nisi ilia remedia essent, contraherent et pro tanto posset
dici salvari a tali infectione et sic mundari, tali modo potest beata
Virgo dici a peccato sanctificari et mundari.
Posset etiam dici mundari a peccato propter purgationem vel suspensionem radicalis infectionis et sanctificationem gratiae qua a peccato est
salvata et Domino consecrata et purissima effecta, qua aliter fuisset
maculata.
[II. Ad argumenta principalia]

Ad rationes, ad primam dico quod natura humana in statu innocentiae
habuit corporis ordinatissimam complexionem proportionatam et omnia componentia aequaliter sibi coordinata, habuit etiam rectitudinem
perfectam naturalium et vim regitivam animae super vires inferiores
sibi subiectas et alimentum conveniens ad naturae conservationem, sine
deperditione vel corruptione et secundum quod conveniens ponitur do220 num supranaturale conservatum ab omni consueta corruptione et dis, solutione et ita istis habitis mansisset immortalis sed istis ablatis, natura sibi derelicta, est passibilis et mortalis.
Et ideo quia ista per peccatum primi hominis sunt perdita et remota
a natura, remanente natura sibi derelicta, sive cum peccato sive sine
225 peccato, est natura mortalis, unde si homo miraculose formaretur, sine
omni peccato, de natura humana in statu passibili quomodolibet esset
homo mortalis et haberet necessitatem moriendi, propter peccatum,
non propter peccatum quod ipse habuit quia propter quod esset de se,
sed propter animam passibilem et mortalem.
230 Sicut potest dici, quod licet natura humana generaliter habeat necessitatem moriendi propter peccatum, quia propter peccatum perdidit
ilium statum in quo mansisset immortalis, tamen, posita natura in tali
statu naturae, quem habet sibi derelicta post peccatum, si numquam
persona habeat peccatum, necessitatem tamen habet ad moriendum
235 nisi aliquid aliud impediat. De Xristo autem est specialis quaestio
qui aliter accepit naturam quam alii, nostram uniens sua, et aliam
habet potentiam super naturam, ideo de ipso nihil ad praesens.
Ad secundam dico quod propter peccatum primi hominis, iustitia divina exclusi sunt a paradiso omnes puri homines, a primo parente se240 cundum communem legem propagationis descendentes, ita quod secun215
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dum decretum iustitiae ante santificationem pf() peccato hominis, nulIus potuit nee debuit habere ingressum in regnum nee alicui illud privilegium concedebatur sive a peccato praeservato sive non.
Unde sanctis Patribus iustificatis, licet per gratiam essent praeparati
ad gloriam, non concedebatur ingressus in regnum. Nee hoc potuit
aliqua gratia vel praeservatio a culpa nisi primo solveretur debitum
quod exigebat decretum de quo dicit APosToLus [Col. 2,14] quod Xristus delevit: chirographum decreti; potuit autem Deus de magna gratia
sua conferre alicui quod non incurreret culpam quam tamen de lege
communi deberet incurrere, licet non esset propter hoc immunis in allis
a lege communi iustitiae, ad totam naturam pertinente.
Ad tertiam, dico quod non sequitur quod non indiguit beneficio Redemptionis, immo ipsa in se indiguit sicut alii, si loquimur tamen
quantum ad hoc quod habet ex se vel ex lege communi, sicut enim
dicit .ANsELMUs libro II Cur Deus homo cap. 16. Quod ipsa fuit mundata et sanctificata hoc fuit a Filio suo et per Filium suum, non a se
et ideo totum privilegium quod habuit, beneficio Redemptoris habuit
et in hoc habuit maius beneficium Redemptoris quam alius et etiam
in hoc quod per ipsum a peccato actuali cadere potuisset, quantum
fuisset ex se tantum si nulla gratia praeservasset vel impedivisset, est
munda et pura praeservata.
Si autem consideramus duos homines qui a principio nativitatis nihil habent. Si rex unum salvat a penuria et paupertate et alium non,
sed dimittit, igitur uterque, si in se consideretur, aeque indiget
beneficio regis sed unus magis recipit beneficium. Similiter, si accipiamus duos homines a principio quando ex unione animae cum corpore

255 ANSELMUS, Cur Deus homo, I. II, cap. 16. pluries citatus. _262 RoBERTUS DE
CowToN, Sent. III, d. 3. q. un. (ed. HEcHICH B., De immaculata conceptione beatae Mariae virginis secundum Thomam de Sutton et Robertum de Cowton, in Bibliotheca immaculatae conceptionis, 7, Romae, 1958, 86-7): "posito quod essent duo homines aeque ad
malum inclinati, et alterum Deus a peccato praeservaret, alterum autem labi perrnitteret et post cor eius ad paenitentiam moveret et per gratiam maculam peccati eius
purgaret, uterque Deo teneretur, sed magis ille qui fuisset sine omni macula praeservatus. Sic est in proposito: licet tota Trinitas sic passionem Christi acceptaverit ut ratione
talis passionis fuerit Mater Christi praeservata ab omni macula plus valuit passio Christi
beatae Virgini et magis indiguit ea quam aliquis alius". Cf. DuNs ScoTus, Ordinatio,
III, d. 3, q. 1 (ed. BALIC C., Ioannes Duns Scotus doctor immaculatae conceptionis, in
Bibliotheca immaculatae conceptionis, 5, Romae, 1954, 10); Reportatio Barcinon., III,
d. 3, q. 1 (ibid., 55). In hac quaestione nostra maxima reperitur similitudo cum G. De
Ware, ita ut saltern dependentia visibilis agnoscatur.
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sunt homines, ipsi in se considerati indigent aeque divino beneficia.
Si tamen (Deus) unum praeservet a peccato et alium dimittit igitur et
sic caderet in peccatum, ille quem praeservat maius ab eo haberet
beneficium et magis ei teneretur; sic Maria si fuit ab omni peccato
praeservata, maius beneficium Redemptoris habuit quam alius et semper indiguit beneficia suo et ut per eum finale beneficium gloriae obtineret, omnia autem specialia privilegia a Filio Redemptore et per
eum et propter eum habuit.
Ad illud quod adducebatur principaliter de gloria, dico quod anima Xristi
singulariter dicitur ' unica' et a peccato immunis, aliter quam aliqua
anima et ideo dicitur sola immunis quia ex se et propter se, fuit enim
in se et ex se pura et propter se, Mater per eum et propter eum, ut
docet A.NsELMUS libro II Cur Deus homo cap. 16: igitur singulariter
dicitur immunis ratione status, habuit enim perfectionem status innocentiae ratione cuius non potuit habere peccatum originale. Omnes
autem alii de lege communi habent.
Similiter propter unionem ad Verbum perfectissimam, non potuit habere peccatum actuale.
Tertio, quia ex nulla parte potuit aliquid esse unde haberet peccatum
quia in ipso instanti conceptionis habuit omnem plenitudinem gratiae
et gloriae, similiter carnem habuit de purissimae sanguinibus Virginis non propagatam secundum legem communem humanae coi:tceptionis et ita ex ilia parte nulla potuit esse ratio infectionis et ita nulla
potuit esse causa peccati originalis nee etiam possibilitas originalis vel
actualis propter plenitudinem gratiae et gloriae, unionem personalem cum
Verbo et ita ipsa anima Xristi singulariter unita immunis est a peccato
aliter quam alia anima et sic immunis sola. Et sic loquuntur auctores.
NICOLAS TRIVET
Quodl., IV, q. 8 (ca. 1305-6)
Codex B = Basileae, B. Un., Ms. B IV A.
[Utrum beata Virgo habuit peccatum originale]

5

Quantum ad primum quaesitum est utrum beata Virgo habuit peccatum originale.
·

279 ANSELMus) sed in tex. Augustinus _286 instanti om. temporis in lit. _293 Cf. supra
in hoc Quodl.

764

Immaculata Conceptione Quodlibet

10

15

20

25

30

35

Et arguitur quod non:
Quia Ex. 20 [12], praeceptum est: honora patrem et matrem tuam, sed
si mater ali cuius deberet captivari, melius observaret praeceptum si prohiberet ne incurreret captivitatem cum hoc posset, quam si postquam
captivata, earn liberaret, sed ipse Filius Dei, ut dicit Ps. (148,6): praeceptum posuit et non praeteribit. Ergo debuit sic honorare Matrem
quod non contraheret peccatum originale.
Ad oppositum:
.ANsELMus in libro II Cur Deus homo cap. 16 dicit quod: Virgo ipsa de
qua natus est Xristus in iniquitatibus concepta est et in peccatis
concepif earn mater sua et cum peccato originali nata est, quomodo
et ipsa et in aliquid peccavit.

[I. Ad quaestionem- A. Opinio aliorum]
[ Opinionis expositio] --:- Ad istam quaestionem dicitur quod necesse est
dicere ipsam fuisse quandoque in peccato originali quia [si] non contraxisset originale non indiguisset redemptionem factam per Xristum,
quod utique derogaret dignitati Xristi qui est universalis Redemptor
humani generis.
Verum utrum ipsa fuerit in originali solum in transitu vel per aliquam
moram bene dicifur dubium.
Dicunt enim aliqui quod [se] solum in transitu habuit originale peccatum nam non erit in originali nisi per instans temporis, quod sic declarant: dispositiones acquisitae per mutationes secundas quae sunt
termini motuum et amittuntur per alios motus inter quos dicere mutationes sunt mediae, sunt tantum per instans temporisin mobiliet in motibus causantibus illam mutationem, dispositio talis non est illo roobill.
Convenit autem talem mutationem inter duos motus esse mediam, uno
modo inter duos motus simplices, secundo modo inter duos motus
contrarios.

15 ANSELMus, Cur Deus homo, l. II, cap. 16 (PL 158. 416): Virgo tamen ipsa, unde assumptus est [Christus], est in iniquitatibus concepta et in peccatis concepit earn mater
eius [cf. Ps. 50, 7]. _27 HENRICUS GANDAVENSIS, Quodl .. XV. q. 13 (ed. Parisiis, 1518,
586r): Et videtur mihi quod hoc bene possibile est, sicut et in aliis dispositionibus quae
acquiruntur per subitas mutationes, quae sunt termini motuum quorundam, et amittuntur
per motus alios, inter quos motus mediae sunt dictae mutationes et ipsa mutata esse, in
instantibus mensurantibus dictas mutationes • . . Talem autem mutationem convenit mediam esse inter duos motus dupliciter: uno modo, inter duos motus qui sunt partes unius
motus simplicis, alio modo inter duos motus contrarios.

765

De Beatae Mariae Virginis

40

45

50

55

60

65

Primo modo secundum quamdam demonstrationem PHILOSOPH! in IV
Physic.: omne continuum motum in quolibet instanti signato sui
transitus est in spatio sibi aequali, sic quod per finem partis motus
praecedentis motum est in illud et per principium partis motus sequentis motoris est ab illo et est mutatio una secundum rem et in uno
instanti secundum rem, solum differens secundum rationem ut est finis
temporis mensurantis partem motus praecedentem et alicuius ternpods mensurantis partem motus sequentem.
Ideo est medius inter duos motus contrarios sicut in faba movetur sursum motu violento et obviat lapidi mobili fortius moto ad inferius, in
contactu lapidis subito mutata est in spatium sibi aequale per motum
violentum sursum et in eodem instanti movetur ab illo per motum
naturalem lapidis deorsum ita quod tantum per unum instans est in
spatio sibi aequale, quod quantum instans medium est inter tempus
mensurans motum lapidis et tempus mensurans motum eiusdem lapidis deorsum. Quod si spatium illud aequale et cet. obscuratur et
totum residuum spatium deorsum clarum' et illuminatum tunc superficies fabae superior in illo instanti in quo esset in spatio sibi aequali
esset obscura et toto tempore ascensus et ~escensus est clara.
Et illud dicunt competere proposito. In toto enim tempore ab instanti
conceptionis fetus usque ad instans quo infunditur anima est fetus
sine macula originalis peccati, quod in instanti quo infunditur anima
contrahitur et in beata Virgine toto tempore sequenti non fuit in ea
macula culpae originalis quia solum in transitu et in instanti fuit
in originali, superveniente gratia et originalem maculam expellente sicut faba in loco sibi aequali fuit tantum per instans quod erit minus
omnium temporum mensurantium motus ascensus et descensus, lapide
molari ipsam expellente. Dicunt etiam quod ilia macula originalis culpae in eodem instanti habet et primo et ultimo, primo in quantum illud
instans est terminus motus temporis mensurantis motum praecedentem
et ultimo in quantum instans est initium temporis mensurantis esse
gratiae sequentis.

38 ARISTOTELES, IV Physic., cap. 4 (289): Quum igitur id quod continet, non est divisum, sed continuum; tunc dicitur in illo esse, non ut in loco, sed ut pars in toto. Quum
autem est divisum, ac tangit; tunc est in aliquo primo, quod est extremum continentis, et
neque est pars eius quod in ipso est, neque maius intervallo, sed aequale: quoniam in
eodem sunt extremitates eorum quae se tangunt. -56 Apud Henricum Gandavensem, cf.

p. 740, 67. -
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Quae quid em gratia, ut dicunt, potest dupliciter considerari: in ordine
ad agens et sic est dare primum instans esse gratiae, quia in eodem
instanti in quo habetur originalis culpa, simul in ordine ad agens habet
esse in anima Virginis secundum naturam gratia, non tamen secundum realem existentiam; sed in ordinem ad subiectum prius est originalis culpa quam gratia, quia prius est forma quae expellitur quam
forma expellens in ordine ad subiectum, unde in ordine ad subiectum
est primum instans esse gratiae.
Advertendum tamen quod quamvis in ordine ad agens simul fuit gratia et originalis culpa, tamen est quodam ordine, quia gratia ut est
emundans non potest esse ab emundante nisi praecedente immunditia, et
si non duratione et esse rea liter, natura tamen, et ideo licet habeant esse
simul in eodem instanti, hoc tamen est secundum aliud et aliud signum
illius instantis. Habet enim culpa esse in illo secundum signum prius
et ut est terminus temporis et gratiae secundum signum posterius et
ut est initium temporis futuri.
Ad affirmandum autem suam positionem quod beata Virgo non fuerit
in originali peccato nisi in instanti, adducunt quasdam auctoritates
beati AuGUSTIN! in quodam sermone De nativitate beatae Virginis, ubi
dicit sic: "Nee enim summi sapientia Dei ullam in massa generationis humanae viam invenit per quam, ut disposuerat, mundum
veniens causa luctuosae perditioni subveniret, donee ad istam de qua
loquimur Virginem ventum esset, sed haec mox ut in mundum venit,
tanta omnis boni virtute atque constantia perfecte resplenduit ut earn
Sapientia vere dignam iudicaret quae in homines veniens non modo
reatum primorum hominum sed totius mundi peccata deleret".
IDEM in eodem, aliquantulum supra: "Quae Puella de propagine nata
Adae de peccatrice progenie orta subito versa vice maledictionis Evae,
benedicatur, praedicatur super omnes mulieres". Per haec ergo quod

69 Ibid. _87 EADMERUS CANTUARIENSIS, De excellentia virginis Mariae, cap. 9 (PL 159,
574): Nee enim summi Dei sapientia ullam in massa creationis humanae viam constituit,
per quam, ut disposuerat, in mundum veniens tam luctuosae perditioni subveniret: donee
ad islam, de qua loquimur, Virginem ventum esset. Sed haec mox, ubi in mundum per

humanae generationis lineam venit, tanta omnis boni virtute atque constantia perfecte
resplenduit, ut earn ipsa sapientia Dei, uti a saeculis praedestinaverat, vere dignam iudicaret, per quam in hominem veniens, non modo reatum primorum hominum, sed et totius
mundi peccata deleret. - Ibid., cap. 3 (PL 159, 562): Puella de propagine Adam nata, de
peccatrice progenie orta subito versa via maledictionis Evae, benedicta predicatur super
omnes mulieres.
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dicit primo "mox in mundum ut venit" . per humanae generationis
Iineam et quod secundo dicit "subito versa vice", uolunt quod post
primum instans infusionis animae in quo traxit originale, fuit in ea
gratia sanctificans ita quod peccatum in transitu originale solum habuit.

[Opinionis improbatio]
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Ista sunt multum subtiliter dicta et si possent bene defendi valde
autem tenenda eo quod tendunt in laudem Virginis; tamen quia plene
possibilitatem istorum non lvideo et scio quod beata Virgo ad commendationem suae excellentiae fictionibus . humanis non indiget istam
positionem nondum possum admittere. Primo, quia manifestum est
quod cum infusio animae rationalis sit in instanti quod ilia mutatio
per quam non de rationali fit rationale, in instanti est similiter, cum
gratia tenetur in anima subito et non successive, ilia mutatio per
quam de non grata fit grata erit in insta~ti.
Quaero ergo aut est idem instans; si idem instans, igitur numquam
fuit in originali peccato; si aliud, ergo vel nihil erit medium et totum
tempus erit ex instantibus, vel erit medil,1m aliquod, vel instans vel
tempus; si instans, sequitur ut praedictis quod tempus erit ex instantibus et inerit in originali per duo instantia quicquid aliud a quo infunditur anima et instans medium inter infusionem animae et mutationem de non grato in gratum; si vero tempus sit medium habeo propositum quod fuit in originali non in instanti sed in tempore.
Secundo arguitur quia quando aliquid est in alio tantum in instanti
non utitur ilio nisi sicut ente in potentia, si enim uteretur eo sicut
ente in actu, sequeretur quod in omni motu infinita essent actu pertransita, cum enim mobile in quolibet instanti temporis sit in loco sibi
aequali, si uteretur illis locis tamquam entibus actu, cum infinita sint
instantia temporis, sequeretur quod infinita sint actu pertransita; hoc
tamen non sit intelligendum quando coqius sit actu in loco sibi aequali, quando est in eo in instanti.
'
Sed pro tanto dicitur non uti eo in actu quia non utitur eo ut aliquo
activo distincto ab eo a quo transit vel ab eo in quod transit ab illo,
hoc enim continuitati et unitati motus successivi repugnaret sed non
potest dici quin originale sit in actu suo formali distinctum et a gratia
subsequente et ab omni sua dispositione praecedente. Et ideo non
est tale quo aliquid possit uti tantum in potentia quia non potest aliquid esse in eo tantum in instanti, quia si i~ eodeminstanti quo intraret
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peccatum originale moveretur ab eo sicut praedictum est, uteretur
peccato originali tantum in potentia modo praedicto.
Unde CoMMENTATOR super VIII Physic. quod: cum aliquod movetur
ad albeationem si statim cum est in albedine, moveretur ab albedine
140 albedo est in eo in potentia tantum, secundum motum praedictum uti
autem peccato originali in potentia non est possibile ut praedictum
est.
Arguitur sic tertio quia nihil quod habet rationem formae actu distinctae et determinatae in eodem instanti potest esse et non esse sed
145 peccatum originale cum sit privatio, quae natura est actu distingui,
" determinari, se habet ad modum formae actu distinctae et determinatae. Privatio enim iudicatur secundum suum habitum, ergo non potest in eodem instanti esse et non esse.
Si ergo, in aliquo instanti originale habet esse, non potest in eodem
150 instanti desinere esse, ergo in alio, sed inter haec duo instantia cadit
tempus medium, ergo necesse est originale manere per aliquod tempus.
Sed ad illud dicitur quod quaedam sunt formae ad quorum generationem et corruptionem motus per se ordinantur et tales sunt formae
155 mansivae propter quod in alio instanti generantur et corrumpuntur,
ita quod in eis est accipere primum instans esse non autem ultimum ut
docet PHILOSOPHUS in VIII Physic. Sed quaedam sunt formae generationis et corruptionis motus non ordinatim per se sed tantum per
accidens ut sunt illae quae per subitas commutationes fiunt in finibus
160 motuum, cuius est illuminatio medii in fine motus localis, quamquam
illuminatio variatur secundum variationem signorum medii ad quae
ut ad terminum item operationis per motum localem deducitur corpus
lucidum et respicit quidlibet in transitu et per instans solummodo.
Et ideo quidlibet eorum in transitu et per instans illuminatur, et tali138 AvERROEs, VIII Physic., t. 62 ( ed. cit. 357-358), iam citatus, p. 743, 135. -:-157 ARISTOTELES, VIII Physic., cap. 8 (361): Punctum igitur est utrique commune, tam priori

quam posteriori, atque est, unum et idem numero; definitione uero non est idem: alterius
enim est finis, alterius uero principium: quod autem ad rem attinet; semper est posterioris
affectionis.- HENRICUS GANDAVENSIS, Quod[. XV. q. 15 {ed. cit. 586v): E contra illi
quod contingit de formis contrariis mansiuis; in talibus non est dare ultimum instans esse
ipsius formae corruptae neque non esse ipsius formae generatae, sed est dare primum instans formae generatae et non esse formae corruptae, secundum quod dicit PHILOSOPHUS
VIII Physicorum loquens de talibus formis et generatione et corruptione earum: 'Res
ipsa semper est posterioris passionis'. Cf. SuTTON, {ed. HEcHICH, o. c., 58).
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bus formis non respondet alia generatio differens a generato esse naturae
similiter aliud corpus per se differens a corrupto esse quod est in tempore
sequenti, in quo non est assumere primum instans sui. Non etiam per
hunc modum macula in Virgine fuit in ilio instanti in quo generata
est et in nullo alio instanti corrupta sic desinendo esse sed in tempore.
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[B. Opinio aliorum]
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Sed ista solutio non videtur mihi sufficiens propter duo:
Primo quia formae vel dispositiones acquisitae per mutationes subitas
quae sunt termini motus localis ex hoc habent esse in transitu, quia
movens localiter non utitur termino quem consequitur, talis mutatio
subita in actu sed in potentia tantum eo quod sic movens, ut patet de
sole, non stat nee quietatur in ullo termino: si autem staret ilia dispositio cuiusmodi est iliuminatio medii secundum determinata signa, foret mansiva quam diu staret sol, sed quia sol utitur ilio termino tantum
in potentia continuando motum successivum, ideo talis iliuminatio aeris secundum determinata signa non est mansiva sed transit secundum
habitudinem ad successionem motus solis.
Unde iliuminatio non utitur parte aeris secundum determinata nisi
in potentia tantum, alioquin cum ilia signa variarentur in infinitum
contingeret infinita esse actu pertransita; similiter etiam nee aer utitur iliuminatione ilia in actu sed in potentia tantum, cum non sit actu
distincta iliuminatio sequens a praecedente vel subsequente; sicut nee
locus aequalis in quo instantanee est corpus motum localiter, est actu
distinctum ab eo in quod movetur corpus nee ab eo a quo corpus
movetur in ipsum.
Esto autem quod originale peccatum habeat esse per mutationem instantaneam quae consequitur motus terminum quae est ad animam
intellectivam, quia cum mobile non utitur huiusmodi termino, scilicet
anima nullatenus in potentia sed actu quia. in eo stat et quietatur ideo
necesse est originale, quod acquiritur mutatione consequente hunc terminum, habere rationem formae mansivae existentis in transitu et
ideo necesse est in alio instanti esse et in alio desinere esse.
Quod isti concedunt de omnibus formis mansivis.
Etiam quia isti concedunt quod in formis mlmsivis est accipere primum
instans sui esse, arguo sic, hoc est medium, quod gratia expellens originale est forma mansiva et precipue in beata Virgine qu~e gratiam
Cf. supra in eodem Quodl., p. 765, 27.
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acceptam numquam amisit; quare erit dare primum instans sui esse
aut ergo inter hoc instans et instans originalis peccati est dare tempus
medium vel non: si non, erit tempus ex instantibus, si sic, quare per
aliquam moram fuit in peccato originali; nee potest valere quod dicunt
quod primum instans esse gratiae est instans in quo est originale peccatum, eo quod gratia in comparatione ad agens est prius secundum
naturam quam expulsio culpae, unde in ordine ad agens est simul in
eodem instanti.
Sed esse simul in instanti est commensurari eodem instanti, mensura
autem durationis non debetur alicui nisi ratione actualis existentiae
sed dicere cum originali peccato non est simul secundum actualem
existentiam prout isti concedunt, sed solum secundum naturam, considerando ipsam ut in ordine ad agens; rei autem considerate secundum naturam non debetur mensura durationis et ideo in ratione eorum est fallacia aequivocationis: ex prioritate enim secundum naturam concludunt prioritatem durationis cum dicunt quod quia est prius
secundum naturam est in priori instanti.
Exemplum autem de faba non est ad propositum quia faba utitur illo
loco aequali in quo obviat lapidi molari tantum in potentia et non in
actu, cuius ratio est quod non est ibi proprie reflexus, quia in motu
reflexo opportet salvare ration em eiusdem mobilis, qui in aliquo instanti
accedit et recedit et ideo intercedit tempus medium et quies, sed faba
obvians lapidi molari non habet rationem eiusdem mobilis in ascendendo et descendendo eo quod in puncto obviationis efficitur pars mobilis descendentis nee movetur motu proprio sed motu totius sicut et
aliae partes, unde sicut aliae partes mobilis descendentis utitur spatio
aequali in potentia tantum, sic et faba.
Sed sicut prius determinatum est, repugnat peccato originali ut aliquis utatur eo in potentia, similiter quod dicitur fabam formae instantaneae quo ad eius superficiem superiorem non valere, quia impossibile est ponere quod faba secundum solam superficiem subintret
spatium obscurum nisi componi ponatur ex superficiebus et ideo si
intret, intrabit secundum partem, quae cum sit divisibilis in infinitum,
per successionem amittet illam obscuritatem et ita non utetur ea ut
in instanti.

Ibid.
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[II. Ad argumenia principalia]
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Ad auctoritates. AuGuSTINUS, d~cendum quod non faciunt pro eis,
unde ad primum dicendum quod cum dicitur: "mox ut in mundum
venit", videtur debere exponi magis de nativitate quam de eius animatione per quam potius venit in uterum quam in mundum, nisi animatio eius fuerit per humanae generationis lineam.
Unde vel referendum est ad primam conceptionem fetus, quod esse non
potest quia tunc erit subiectum susceptivum uterus, vel ad nativitatem
ex utero et sic non est ad propositum. Est tamen quod referendum sit
ad eius animationem; tunc cum dicitur "mox" referendum est ad aliquod breve tempus et non ad instans, quia si ad instans maxime deberet referri ad primum et tunc non fuisset in originali, quod nullus
dicit; non enim potest referri ad aliud instans quia secundum istos non
est accipere primum instans existentiae gratiae, sed tantum tempus,
quamvis isti negent quod ad tempus referri debeat; non concordat
I
forte quae dixerant.
Ad secundam auctoritatem, dico quod non est [ad] propositum, subiectus enim mutationis maledictionis postquam Virgo supra omnes mulieres praedicatur, benedictam fa cit non in eius sanctificatione sed in Xristi conceptione. Unde post annuntiationem angeli et consensum suum,
in quo instanti concepit Filium Dei, dixit in cantico Luc. 1 [48]: Ecce
enim ex hoc, secundum quod concepi Filium Dei, beatam me dicuni
omnes generationes, igitur per rationes hie tactas et alias quas alii
adducunt contra hoc videtur mihi rationalius ponere quod peccatum
originale habuit per aliam moram brevem, cuius brevitas illi soli
cognita est qui earn sanctificavit et illis quibus earn placuit revelare.
Ad rationem in oppositum, dico primo quod quando Virgo concepta
fuit non erat Mater Dei nee Filius Dei filius eius, et ideo nondum erat
sub lege illius praecepti: Honora patrem tuum et mairem tuam [Ex.,
20, 12] quia pro tunc non habuit matrem; quia tamen praeordinavit
earn in matrem suam honoravit earn secundum quod decuit, non sic
autem honoranda erat ·mater. ut derogaretur Deo et Redemptori humani generis, quod tunc factum fuisset si numquam peccatum originale
contraxisset.

venit] in lex.: invenit.
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per] in lex.: pro.
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GERARDUS A BONONIA

Quodl., IV, q. 18 (ca. 1308)
Codices G = Florentiae, bibl. nat., ms. II. II. 280
A = Barcinonae, bibl. Ripoll., ms. 95
[Utrum forma per solum instans possit esse in subiecto]
Secundo quaerebatur de forma quantum ad modum vel durationem
essendi et erat quaestio utrum forma per solum instans possit esse in
subiecto.
Et arguebatur quod sic:
Quia dum mobile movetur localiter per solum instans est in eodem
10 loco; ergo a simili cum mobile movetur motu alterationis est per solum
instans.
Contra:
Si forma per solum instans sit in subiecto aut corrumpitur in isto instanti aut in alio. Si in isto, sequitur quod simul est et corrumpitur
15 sed si in alio non est ad propositum.
5

[I. Ad quaestionem -A. Opinio aliorum]

[Opinionis expositio] - Respondeo dicendo quod forma potest dupliciter accipi, uno modo ut est in motu et in fluxu, alio modo ut est in
esse permansivo et quieto.
3

Sequimur cod. A _u instans add. sub eadem forma G -

15

alio non est ad propo-

situm] manet et corrumpitur G
5 Iste locus qui protenditur usque ad: Tertio sic si gratia, tamquam fons Roberto
de Cowton datur. Tamen substinetur probabilis dependentia Gerardi in hoc a IACOBO
DE METz, O.P., Sent .. III, d. 3, q. 1 (redactio II, cod. Vat. Borgh. 122, 75v,ab): Omne

quod fuit et non semper est, quandoque desinit esse; culpa fuit quandoque in beata Virgine,
et modo non est; ergo quandoque desiit esse. Arguo ergo sic: vel desinit esse in primo instanti quo fuit, vel secundo instanti immediato vel non immediato, vel in tempore. Non
potest dici quod beata Virgo desierit esse sub culpa pro eodem instanti quo fuit, quia tunc
esset verum quod pro eodem instanti incipit esse sub culpa et non esse ibi, quia in his quae
sub ito producuntur, idem est re 'incipere non esse', 'desinere esse' et 'non esse'; ergo dum
inciperet, non esset. Nee pro tempore, quia forma indivisibilis, ad quam non potest esse
motus, nee directe nee indirecte potest esse vel introduci vel desinere esse in tempore; vel
ergo in instanti consequente per coexistentiam, quod falsum est, quod non est dare tale instans consequenter se habens alii instanti, vel in instanti mediate, et sic fuit tempus medium inter illa duo instantia, quia inter quaelibet 'duo instantia cadit tempus medium',
et sic fuisset per tempus sub culpa, et non solo instanti.
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Si autem sumatur forma, isto secundo modo, dixerunt aliqui aliquando
quod non solum una forma sed duae contrariae vel privative oppositae
sunt simul in subiecto eodem instanti temporis, sicut gratia et culpa
in beata Virgine, sed dividebant instans in tria signa dicentes quod:
in primo fuit in beata Virgine peccatum originale, in secundo expulsio
eius, in tertio infusio gratiae. Haec autem positio contradictionem implicat quia si unum contrariorum est, aliud non est et si aliud est istud
non est et sic utrumque simul est et non est.
Nee valet divisio in tria signa, quia pari ratione posset dividi in mille
et sic in eodem instanti temporis essent quingenta contradictoria simul,
unde nee ipsi huiusmodi permanserunt in hac opinione et a multis
est etiam substantialiter improbata, ideo non multum immoror contra ipsam.
Sed est alia opww quae ponit quod beata Virgo, per solum instans
fuit in originali, in toto autem tempore sequente fuit in gratia, quod

20

isto om. G 1 aliqui add. aliquando G I aliquando add. in marg. A add. in marg. habentur G - 22 subiecto add. in G - 23 • 24 sed add. si G
in marg. G fuit] fuerit G- 27 sic] sicut G- 29 essent add. quingenta G
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20 HENRICUS GANDAVENSis, pluries cit. _so GoDEFRIDUS DE FoNTIBus, Quodl. VIII, q. 4
(ed. HOFFMANS J., Les philosophes belges, IV, Louvain, 1924, 53-60); AEGIDIUS RoMANus,
Quod[. VI, q. 20 (ed. Bononiae, 1481, 131v,b-132r,b); GUILLELMUS PEYRE DE GODINO, Sent.,
III, d. 3, q. 2 (cod. Pisis, bibl. Semin. 44, 69r,a); IoANNES QumoRT, Sent., III, d. 3, q. 1 (redactio I: cod. Vindobonae, nation. 2165, 117r,ab; redactio II: cod. Basileae, univers. B.
III, 13, 111r,ab); HERVEUS NATALIS, Sent., III, d.", q. 1 (ed. Parisiis, 1647, 289b-90a);
ANONYMus [GUILLELMUS DE WARE?], Quodl., V, q. 5 (cod. Vat. lat. 932, 251r,b-va et
nostra editio); GuiLLELliiUS DE WARE, Sent., III, d. 5. q. 1 (ed. cit., 2-3); I. DuNs ScoTus,
Reportatio Parisiensis, III. d. 3; q. 1 (ed. cit., 26); Report. Barcin., III, d. 3, q. 1 (ed.
cit., 50, 58); Report. Valentinen., III, d. 3, q. 1 (ed. cit., 71); BERNARDUS ALVERNUS,
Quodl., XV, q. 13 (cod. Vat. Ottob. lat. 471, 165v,a-166r,b); IAcoBus DE METZ, Sent.,
III, d. 3, q. 1 (redactio II: cod. Vat. Borgh.122, 75r,b-v,b); GERARDusDEBONONIA, Quodl.,
IV, q. 18 (cod. Florentiae, nation. 11.11.280, 113v,b-115r,a); GUILLELMUS DE NOTTINGHAM,
Sent., III. d. 3, q. 1 (ed. EMMEN A., Immaculata Deiparae conceptio secundum Guillelmum De Nottingham, in Marianum, 5 (1943), 252-53); NICOLAUs TRIVET, Sent., III, q. 31
(cod. Basileae, univers., B.IV.4, 22r,b); Quodl., IV, q. 18 (ibid., 30r,a-v,a). Cf. LEITE DE
FARIA [DE GurMARAENS F.], L'attitude d'Henri de Gand sur la conception de la sainte
Vierge, in Etudes franciscaines, 5 (1954), 133-52; HEcHICH B., o.c., 92, 105, nn. 69, 109).
- 83 HENRicus GAND., Quodl. XV. q. 13 (ed. cit., 586v): Sic igitur videtur mihi quod
originate in Virgine per solum momentum instantis fuisse potuit, rerum natura non
repugnante. Tantummodo iste sensus invenitur in Gand. iam secure deprehensus
et improbatus a Godefredo, Aegidio, Bernardo Alverno, Nicolao Trivet, Iacobo Metensi,
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autem hoc sit possibile declarant per exemplum quia si fabae dum
sursum movetur occurrat lapis molaris latus deorsum, faba non potest
esse in ipso situ in quo primo attingit lapidem molarem nisi per instans,
quia si tempus tunc quiesceret et faceret lapidem molarem quiescere,
quod est impossibile.
40 Hoc idem probant quidam alii: sic ponatur quod aliquid moveatur ad
summam ftigiditatem per continuam intentionem frigiditatis, constat
quod ad summum gradum pervenit et ipsam attingit in instanti quod
est ultimum motus intentionis; si igitur in hoc instanti appropinquat
sibi corpus calidum alterabit ipsum non in instanti quia alteratio est
45 motus qui non est in instanti, igitur in tempore sequente id instans et
sic corpus fuit frigidum per solum instans et per totum tempus sequens
est remissum in frigididate quousque fiat calidum.
Quod autem potest agens naturale, Deus potest multo fortius, igitur
potuit esse quod culpa originalis per primum instans tantum fuerit in
50 beata Virgine et per totum tempus sequens fuerit in gratia.
[Opinionis improbatio] - Sed haec opinio non videtur possibilis:
Primo, quia gratia et culpa sunt entia non successiva sed permanentia,
eo modo quo privationi convenit esse et permanere et sic transitus
de uno in alterum non est sicut de magis in minus sed sicut de perfecto
55 opposito in perfectum oppositum; oportet quod incipiant habere esse
et desinere esse in nunc temporis vel tamquam in propria mensura
vel tamquam incontinuate vel coexigente nunc alterius mensurae.
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Duns Scoto, Guillelmo de Nottingham. Sic etiam Augustinus Triunphus, Thomas de
Sutton, Robertus de Cowton. - 35 HENRrcus GAND., ibid.: "Secundo modo [scilicet inter duos motus contrarios mutatio fit], cum faba movetur superius motu violento et
obviat fortius moto, puta lapidi molari descendenti naturaliter inferius in contactu lapidis subito in instanti mutata est in spatium sibi aequale per motum eius violentum
sursum, et in eodem instanti ipsa faba mutatur ab illo per motum naturalem lapidis
doorsum fabam impellentem, ut non sit possibile earn in illo spatio sibi aequali quiescere,
sicut quiesceret si sibi relinqueretur ... ". - 40 Ibidem - 46 AVERROES, cf. p. 743, 135.
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Si tamen earum inceptio vel desinitio inseretur nunc alterius mensurae
de quo est dubium, nam sicut desinunt et incipiunt esse omnia generabilla et corruptibilia scilicet in nunc temporis, ut patet per PHILosoPHUM VIII Physic., ex quo clare patet quod gratia non potest incipere
esse in tempore sed in instanti; aut ergo hoc instans fuit habitum vel
communiter se habens in instanti in quo fuit in culpa aut non:
Primum non potest dici quia oppositum probatum est, in VI Physic.
Relinquitur igitur secundum, scilicet quod non fuit unum instans habitum alteri sed inter instans non habita sive non convenienter se
habentia cadit tempus medium, ut dicitur VI et VIII Physic., igitur
in isto tempore oportuit beatam Virginem esse in culpa originali, quia
culpa non desinit esse quousque gratia incipiat esse et sic ponendo
culpam fuisse in ea in solo instanti, ponitur fuisse non in solo instanti
sed in tempore.
Secundo, sic habitus et privatio eodem modo se habent ad esse in subiecto in tempore vel in instanti uti patet de motu et quiete VI Physic.
sed habitus habens esse permanens sicut est gratia non potest durare

I

58 inseretur add. in marg. A- 59 esse] per add. G omnia add. in marg. A- 62 esse
add. in marg. A _66 non add. in marg. A - 72 ad esse add. in marg. A -73 uti) ut G
61 ARISTOTELEs, VIII Physic., cap. 8 (ed. DmoT, II, 362): Praeterea est haec ratio magis
propria quam eae quae dictae fuerunt. Simul enim interiit non-album, _et factum est album.
Si igitur uariatio in album, et ex albo, sit continua, nee maneat aliquo tempore: simul
interiit non-album, et factum est album, et factum est non-album: trium namque erit idem
tempus. - 64 ARISTOTELES, VI Physic., cap. 6 (ed. DIDOT, II, 237): ... quicquid enim
ex aliquo in aliquod est mutatum, in tempore est mutatum. Esto namque in momenta
mutatum ex a in {J: ergo in ipso momenta, in quo est in a, non est mutatum: alioquin simul
esset in a et in {J: quod enim mutatum est, quando mutatum est, non esse in hoc, probatum
antea fuit. Quodsi est in alio, tempus est interjectum: quia momenta non cohaerent. 67 ARISTOTELES, VI Physic., cap. 1 (ed. DmoT, II, 318): Quin nee punctum deinceps
sequetur punctum aut momentum momentum, ut ex his sit longitudo vel tempus. Deinceps
enim sunt, quibus nihil est interjectum eiusdem generis: quod uero punctis est interjectum,
semper est linea; et quod momentis, tempus.- 73 AmsTOTELES, VI Physic., cap. 3 (ed.
DmoT, II, 321-2): Nihil autem in momenta moveri, ex his perspicuum erit: quoniam si
id sit, poterit et celerius in eo moueri et tardius. Esto igitur momentum, in quo V, et in
eo moveatur, quod est celerius per longitudinem a{J. Quod igitur est tardius in eodem movebitur per longitudinem minorem quam a{J, veluti per ay. Quia vero quod est tardius in
toto momenta, motum est per ay: id quod est celerius, in minori quam hoc sit movebitur.
Quapropter dividetur momentum; atqui erat individuum: non potest igitur moueri in momento. Sed nee quiescere; nam quiescere dicebamus, quod natura aptum est moveri, nee
movetur quando natura aptum est, et ubi, et quomodo. Quare quum in momenta nihil sit
natura aptum moveri [sic] constat non esse etiam aptum quiescere.
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esse per solum instans in subiecto, ergo nee culpa quae est privatio
gratiae; maior manifesta est et declarata per exemplum de motu et
quiete; minor habetur in suo simili VIII Physic., ubi dicitur quod
"in generatione et corruptione penitus inconveniens esse videbitur, si
secundum mox necesse est corrumpi et non tempore permanere" et
subditur: "quare ex hiis utique fides allis fiet, physicum enim est
quod simili se habet in omnibus".
Et determinat CoMMENTATOR in dicto commento 64, ad tria inconvenientia, si generatum vel productum non sit nisi per instans et non
tempore maneat.
Primum, est quod "generatum non habet esse in actu sed solum in
potentia" quia quod est solum per instans est in potentia non in actu
VI et VIII Physic., esse enim existens in actu est esse in tempore determinato, ut IPSE dicit.
Secundum, est "quod natura ageret otiose", quia agit rem ut sit et ut
in esse permaneat; quod est in solo instanti nostri temporis, non manet.
Tertium, est quia si res in termino motus non staret vel esset nisi per
instans, non plus esset terminatus motus quam fuit prius quia prius
in motu fuit per solum instans secundum mutatum esse quod respondet instanti, sicut dicimus quod mobile, dum movetur, est per solum
instans in loco sibi aequali ut potest haberi ex VI et VIII Physic.

maior add. maior in lit. G - 79 mox om. G -81 simili] similiter G -82 determinat] dicit G in dicto commento] idem commento G _85 habet] habebit G

I

77 ARISTOTELEs, VIII Physic., cap. 7 (ed. DmoT, II, 358): Insuper in generatione et interitu etiam omnino absurdum videri potest, si necesse sit ut quod factum est pro linus intereat,
nee ullo tempore permaneat. Quapropter ex his fides fieri potest etiam aliis mutationibus:
quia naturale est ut res similiter habeat in omnibus. _8 2 AVERROES, In VIII Physic., cap. 7,
cf. p. 743,135. -87 ARISTOTELEs, VI Physic., cap. 9 (ed. DmoT, II, 330): Zeno autem captiose ratiocinatur :n;aeaJ.oylCcrat. Inquit enim: si semper res omnis quiescit aut movetur,
quando est in loco sibi aequali, semper autem quod movetur, in momento est: sagittam quae
fertur, esse immobilem. Sed hoc est falsum: quoniam tempus non componitur ex momentis quae sunt individua, quemadmodum nee illa alia magnitudo. Cf. etiam I. VIII,
cap. V: H, e, 257 (ed. DmoT, II, 352, 8): Praeterea definitum fuit moveri id quod est
mobile: hoc autem, dum movetur, esse potestate, non actu: quod autem potestate est, ad actum progredi. Motus vero est actus imperfectus rei mobilis: quod autem movet, jam actum
est: utputa [sic] calidum calefacit: et omnino quod habet formam, gignit. Quare simul idem
secundum idem erit calidum et non calidum; similiterque se habebit unumquodque aliorum,
quorum moveris necessaria habet id quod est synonymum. - 95 ArusTOTELES, VI Physic.,
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Et ex hoc deducit CoMMENTATOR ulterius: quod motus contrarius scilicet motus corruptionis continuaretur cum motu generationis, quia cum
eo quod non durat nisi per solum instans continuatur quod immediate
sequitur ut patet in omni motu continuo et sic destrueretur generatio
quia contrarium destruit suum contrarium.
Sed alia omnia sunt contra praedictam positionem et facile est ipsam
applicare.
Tertio sic, si gratia incipit esse post culpam, aut incipit esse in tempore
aut in instanti: non potest dici quod in instanti, secundum sustinentes
istam positionem, quia dicunt culpam durare per solum instans et in
tempore copulato ad illud instans incipere vel esse gratiam.
Incipit igitur esse in tempore; constat autem quod non in toto tempore
sequente instans in quo fuit culpa quia sic hodie inciperet esse
gratia beatae Virginis quia tempus hodiernum sequitur instans culpae
originalis eius, si fuit in originali per instans.
Igitur incepit in aliqua parte huius temporis, sed non est dare in qua
quia ante partem temporis et cuiuslibet continui est alia pars et sic
in infinitum, ut probatur VI Physic.

[B. Opinio propria]
115

Igitur inconvenienter dictum est quod per solum instans fuit culpa
in subiecto sed in tempore habito fuit gratia.

[II. Ad argumenta principalia]
Restat modo respondere ad exemplum et rationem in contrarium.
Ad exemplum dicunt aliqui quod faba non attingit lapidem molarem
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cap. 1 (ed. DmoT, II, 318): Praeterea diuideretur in indiuidua: siquidem ex quibus est
utrumque, in haec diuiditur. Sed nullum continuum (ut uidimus) est in ea diuiduum [sic]
quae partibus uacant.- 96 A VERROEs, in VIII, Physic., cf. p. 743, 135.- 113 ARISTOTELEs, VI
Physic., c. 1, (ed. DmoT, II, 318): Amplius, diuiderentur in indiuisibilia, si exquibus est utrumque, in ipsa diuiditur. Sed nullum est continuorum in impartibilia diuisibile. Cfr p. 776, 67.119 THOMAS SuTTON, Quodl. III, q. 15 (ed. HECHICH. B., De Immaculata Conceptione
beatae Mariae Virginis secundum Thomam de Sutton et Robertum de Cowton O.F.M. in
Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, 7, Romae, 1958, 60-61): "Secundo est falsitus in
positione quoad exemplum adductum. Exemplum enim de faba non valet unam fabam:
Primo quidem quia falsum est quod faba mota violenter sursum ibi non quiescit, sed
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propter aerem impulsum a lapide qui pellit fabam deorsum antequam
attingat molarem.
Sed contra hoc dicitur quod sicut si faba attingeret lapidem non posset quiescere propter impulsum lapidis, ita etiam nee poterit in puncto
reflexionis quiescere propter impulsum aeris moti a lapide prevenien125 tis et anticipientis motum lapidis. Sed forte huic obiectioni posset
respondi quod etiam si in hoc conveniant lapis molaris et aer ab eo
et sub eo impulsus quia uterque est fortioris motus quam faba.
Dixerunt tamen in duobus scilicet in gradu fortitudinis deesse, quia
lapis est multo fortioris virtutis in movendo et in pellendo quam aer. Et
130 iterum aer est rarefactibilis et condensabilis, propter quod motus esse
est levis et gravis ut sic deserviat et motui sursum et motui deorsum, ut
PHILOSOPHUS dicit III Caelo et mundo, et ideo facilius potest resistere
faba aeri quam lapidi, ut sic per tempus instabile ipsum quiescere
faciat.
120
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absque quiete in eodem instanti quo terminetur motus sursum incipit eius motus deorsum per impulsionem lapidis: manifestum est enim quod lapis molaris descendens fortiter pellit aerem sub se et ille aer pulsus prius obviat fabae ascendenti quam molaris obviat; oportet ergo quod aer pulsus impediat ascensum fabae et faciat earn quiescere per
suum impetum antequam molaris perveniat ad earn, saltern per aliquod breve tempus·
Et ita non est idem instans terminus primi motus fabae et principium secundi. Si autem
dicas quod faba ascendit tanta virtute quod impetus aeris non potest impedire suum
ascensum, istud est irrationale quia multo maior est virtus aeris sic pulsi per molarem
quam possit esse virtus in faba ad ascendendum contra naturam suam. Et praeterea,
dato quod virtus fabae sit tanta (vel maior) ad ascendendum quanta est virtus molaris
ad descendendum, adhuc oportet quod faba in contactu ad lapidem faciat ipsum quiescere
per aliquam morulam, et sic adhuc faba ibi quiescet".- AEGIDIUS RoMANus, Quodl.
VI, q. 20 (ed. Bononiae, 1481, 132v,a): Sic in tactu turris, si faba attingeret usque ad turrim quiesceret per se et moveretur per accidens motu turris (cf. RrcHARDus DE MEDIAVILLA,
Quodl. II, q. 16, ed. Venetiis, 1509, 19r,ab); vel quia fortiter turris caderet, valde impelleret aerem sub se, -faba moveretur motu contrario etiam antequam perlingeret ad turrim;
sed antequam inciperet huiusmodi motum contrarium, quiesceret per se el moverelur per
accidens motu aeris a turri impulsi. - 132 ARISTOTELEs, De Caelo, III, cap. 2 (ed. DmoT,
II, 415): Ad utrumque autem utitur aere ipso ut instrumento: est enim hie aptus et
levis esse el gravis. Latio igitur ea quae sursumitur, faciel ul levis, quum pulsus fuerit
principiumque sumpserit a potentia ipsa: latio autem ea quae descenditur, faciet ut
gravis; potentia enim, quasi vim impressam tradit utrique.
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Et prima, cum agens naturale non agit in instanti sed in tempore,
videtur posse dici quod motus aeris impulsi a molari non possit subito
et in instanti donari fabae aut motui eius et motui aeris qui servit fabae
ad motum sursum sic quod statim sine interpaulatione flectat ipsam
in contrarium; sicut nee calidissimum ducit statim frigidum remisse
140 et caliditatem in summo immo nee ad aliquam, sed forte ad maiorem
remissionem frigiditatis et haec solutio si valeat vel non, dimittatur ad
praesens. Aliqui dicunl quod faba facit per tempus imperceptibile
quiescere lapidem molarem.
Contra quos, arguunt aliquiquia tantum possent tot fabaein altum pro145 jici contra lapidem molarem quot semper vel per magnum tempus
quiesceret quod est impossibile. Et ideo alii dicunt quod faba utitur
isto ubi quo coniungitur lapidi molari in potentia unde non est ibi nisi
in instanti quia mobile solum per instans est in spatio sibi aequali.
Sed ista solutio videtur esse incompleta quia si non plus dicatur, vide150 tur quod in puncto reflexionis faba non quiescat, mobile enim non
est per solum instans in spatio sibi aequali nisi dum est in movimentu.
Si autem faba non quiescat in puncto reflexionis videtur sequi quod
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136 a molari add. in marg. A _144 tantum] tunc G _146·147 est] videtur G j coniungitur]
iungitur G _149 esse add. in marg. A _150 quiescat praem. re in lit. A _1S2 Cf. antecedentem notam

142 RoBERTUS DE CowToN, Sent. III, d. 3, q. un. (ed. HE CHICH. B., De Immaculata Conceptione beatae Mariae Virginis secundum Thomam de Sutton et Rober tum de Cow ton O.F.M.,
in Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, 7, Romae, 1958, 104-5): "Tertio, contingitreperire
quod ali quid moveatur ab uno in aliud, in quo sit ultimum prioris et non primum posterioris.
Sicut si faba moveretur sursum et obviaret lapidi molari naturaliter descendenti deorsum,
in illo instanti in quo fieret contactus fabae ad lapidem fieret faba in spatio sibi aequali
in quo quiesceret sibi derelicta, - et sic debet intelligi dictum Philosophi VIII Phisycorum quod 'inter motus contrarios est dare quietem mediam': verum est si sibi mobilia relinquantur; in toto igitur tempore praecedente illud instans et ilium contactum,
fuit faba extra spatium sibi aequale et in ultimo illius temporis fuit in spatio sibi aequali et in toto tempore sequente fuit extra tale spatium sibi aequale; in tali motu fuit
dare Ultimum temporis prioris et non fuit dare primum posterioris". Cf. GANDAV.,
Quodl., XV, q. 13 (ed. Parisiis, 1518, 586r). - 146 DuNs ScoTo, Report. Trecen., III,
d. 3, q. I (ed. BALIC C., Joannes Duns Scoto doctor immaculatae conceptionis, in Bibliotheca immaculatae conceptionis, 5, Romae, 1954, 37): "Exemplum de faba non valet,
quia ibi non est privatio et habitus simul in eodem instanti temporis. Unde si Aristoteles, intelligat quod motus reflexus non potest esse continuus quin intercidat quies media,
falsum est; unde dico quod faba in nullo instanti quiescit quia nee lapis descendens
quiescit, manifestum est, et consequentia est manifesta".
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motus rectus et reflexus sunt unus motus in continuo et motus continuus est unus VIII Physic.: Et sic duo contraria erunt unum, scilicet motus rectus fabae qui est ad sursum et motus reflexus qui est
ad deorsum.
Ideo convenienter potest addi ad solutionem id, quod etiam ab aliis
dicitur, scilicet quod, prius quam faba attingerit lapidem movetur ad
motum lapidis et ideo utitur isto uti in potentia quia utitur eo et utitur
lapide isto, sed iste lapide non utitur eo nisi in potentia quia est in continuo moveri.
Et si dicatur quod secundum hoc, faba non quiescit in puncto reflexionis, dicendum quod verum est, nee aliquo modo est hoc inconveniens,
scilicet quod corpus latussursum non quiescat in puncto reflexionis,
si ibi coniungatur corpori fortiori continue moto, ad cuius motum
movetur per accidens secus autem esset si sibi relinqueretur quia tantum necesse esset ipsum quiescere.
Sed contra hoc arguitur. Dicitur:
Primo sic: faba coniuncta lapidi movetur per accidens, ergo 1?-ovetur
sicut musicum; est album per accidens, ergo est album; sed si movetur ergo non quiescit quod est contra id quod circa hoc dicitur quod
quiescit per se, movetur per accidens.
Secundo sic: si faba solum per instans sit in puncto reflexionis ubicumque hoc accidat sive ex descensu lapidis molaris sive qualitercumque
aliter, eodem modo, posset dici in proposito quod culpa per solum
instans potuit esse in subiecto. Dicendum ad primum, quod forte non
semper sequitur hoc est tale per accidens, ergo est tale; quia id per
accidens potest esse secundum quid vel extraneum ad quid, non se-

I

153 in continuo in lit.] continui in marg. A 1 continuo] quia continui G sunt] est A8) 2 G - 168 attingerit] attingat G _15 9 utitur add. in marg. A _160 lapide] lapis
habet A - 162 puncto] pucto G - 166 -167 sibi] ibi G tantum add. in marg. A _168 dicitur]
dupliciter G _175 quod rep. quod G _178 quid] quod G

154

I

154 ARISTOTELES, VIII Physic., cap. 8 (ed. DmoT, II, 358): Id autem quod fertur per
lineam rectam et finitam, non ferri continenter manifestum est: quoniam recurrit: quod
autem per rectam recurrit, conlrariis motibus cietur. Sunt enim conlraria secundum locum
motus sursum versus, motui deorsum versus; et motus in anteriorem partem, motui in
posteriorem; et motus dextrorsum, motui sinislrorsum; loci namque conlrarietates hae sunt.
Quis autem sit unus et continuus motus, definitum auree fuit, nempe qui est unius et in
uno tempore, et in eo quod non habet formae differentiam.
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quitur simpliciter etiam sine additione tale, sors enim est quodam modo
per accidens utile, quia est homo et homo est utile, non tamen sors
est utile.
Tamen quidquid sit de hoc, supponatur quod sequatur: est tale per
accidens, ergo est tale, cum dicitur si movetur ergo non quiescit. Dicendum quod hoc non sequitur nisi accipiantur motus et quies ut
sunt opposita, non enim sequitur hoc movetur motu alterationis igitur non quiescit a motu locali, nee hoc movetur ad motum navis, igitur non quiescit a motu proprio. Sic in proposito non sequitur faba
moveri ad motum lapidis molaris, ergo non quiescit a motu proprio.
Est tam en intelligendum quod cum dicitur fabam in puncto reflectionis
quiescere, per se hoc potest intelligi dupliciter:
Uno modo, sic quod quiescat ab omni motu locali et per se et per
accidens, ita quod per aliquantulam moram temporis imperceptibilem
sit in puncto reflectionis, in loco sibi aequali et sic ponitur quiescere,
cum non obviat lapidi molari vel alteri corpori ad cuius motum sit
ipsam necesse movere.
Alio modo, potest intelligi quod quiescat a proprio motu locali, licet
possit moveri vel moveatur localiter ad motum alterius et sic quiescat
cum obviat lapidi vel alteri corpori gravi ·cum quo descendit inferius.
Ad secundum dicendum quod, licet cum faba etiam obviat lapidi illi,
solum per instans sit in puncto reflectionis in loco ubi obviat lapidi
sibi aequali, hoc tamen est per accidens eo quod coniungitur alteri
ad cuius motum movetur, quod non potest in proposito dici de culpa,
nam faba coniungitur cuidam corpori scilicet lapidi iam praedicto,
cuius motus est in tempore, habito et immediato instanti in quo faba
fuit in puncto reflexionis, sed culpa non potest coniungi alicui quod
moveatur in tempore, habito instanti in quo fuit, nee etiam ei quod
est in tempore isto quia in tempore isto ponitur esse gratia et culpa
non potest stare cum gratia, cum sint opposita.
Ad rationem autem principalem pro ista positione inductam, dicendum
quod si ponatur aliquod corpus per motum vel qualecumque pervenisse
ad summam frigiditatem in instanti et ponatur calidum vel calidissimum
sibi appropinquare, quae tamen ypotesis dubia est quia vel locus ubi
producitur frigidissimum sine ubi accipit in instanti summam frigisine additione] sine addendo tale G _184 accipiantur] accipiatur G -
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ditatem vel est frigidus vel calidus et loquor de loco large sumendo
pro superficie continentis vel pro corpore locante.
Si frigidus ergo in instanti non potest sibi appropinquare calidissimum
immediate, quia sic essent duo contraria in eodem loco.
Si vero sit calidus, non est probabile quod possit esse in eo corpus
quod acquirat summam frigiditatem, quia semper calidum natum est
frigidum remittere, cum igitur per frigidum agens generetur et acquiratur frigiditas, similiter cum hoc per calorem corporis locantis remitteretur et sic numquam veniret ad summum.
Supposita tamen ypotesi, dico quod ratio est ad oppositum quia post
instans immediate est tempus, tempus autem non est, nisi sit motus,
igitur quod immediate post instans acquiritur, non potest esse nisi
motus vel aliud necessario et in se per aliquem annexum motui. Tale
autem non est gratia uti de se patet.
Viso quomodo forma prout accipitur in esse permanente potest esse in
subiecto, quia non per solum instans, videndum est brevius quomodo
se habet, uti accipitur in motu et fluxu, et dicendum quod, hoc modo
accepta, per solum instans est in subiecto quia omnis motus continuus
habet mutata esse omnia, praeter ultimum, in potentia, ut patet ex
VI Physic. Sed omne mutatum esse in potentia habet adaequatam
mensuram solum in instanti ut patet ex eodem VI: omnis forma autern cum est in fluxu et motu vel est ipse motus vel est mutatum esse,
in potentia.
Sed motus omnis est in tempore et non modo in instanti, igitur hoc
modo accipiendo formam in motu et fluxu, numquam esset in instanti
sed semper in tempore. Sed accipiendo earn pro mutato esse in potentia ut videbatur esse intentio quaerentis, necesse est quod per solum
instans sit in subiecto.
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233 ARISTOTELES, VI Physic., cap. 1 (ed. DmoT, II, 318): Amplius, dividerentur in
indivisibilia si ex quibus est utrumque in ipsa dividitur. Sed nullum est continuorum in
impartibilia divisibile. Cf. p. 776, 67. - 234 ARISTOTELEs, VI Physic., cap. 6 (ed. DmoT,
II, 318): Praeterea si id quod continenter mutatur, et neque interiit, neque cessavit a
mutatione, vel mutari vel esse mutatum in quovis necesse est, in momenta autem non palest mutari: necesse est mutatum esse in singulis momentis. Quare si momenta sunt infinita: quicquid mutatur, erit infinities mutatum.
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Et hoc secundo probatur sic, si forma hoc modo sumpta non esset
per solum instans in subiecto, tunc subiectum quiesceret, sed positum
est ipsum esse in continuo motu et fluxu, simul igitur quiesceret et mo245 veretur quod est impossibile.
Probatio maioris si forma ut sic, non esset per solum unum instans in
subiecto, oporteret quod ad minus esset per duo, sed "inter quoslibet duo
instantes, est tempus medium", ergo mutatum esse esset in tempore
in subiecto, sed omne tale subiectum quiescit, quia quiescere est sub
250 alia dispositione vel forma, "eodem modo se habere nunc et prius",
ut patet, ex VI Physic., igitur etc.
Et ex hoc [quod] correlate sequitur quod non est possibile, cum procedatur de forma remissa ad intensam vel e converso, ut sit processus
de privatione ad habitum vel e converso, quia cum sint opposita im255 mediata, motus in eis esse non potest, dicente CoMMENTATORE V Physic.
cap. 9: transmutatio quae est motus in rei veritate, est inter opposita
mediata et non est medium in transmutatione quae est de privatione
in habitum.
Quia inter privationem et habitum non est medium et dimisit hanc
260 divisionem quia est manifesta et quia vera contraria mediata inveniuntur in tribus praevenientibus, necesse est ut motus sit in tribus in
eodem V cap. 10. Ita, inquit, CoMMENTATOR: est dispositio permanens contrariorum mediatorum scilicet quod motus non est nisi in
istis.
265 Sed alius posset dicere quod id est ad oppositum, quia intensum et
remissum non sunt contraria mediata quia nee sunt contraria. Sed
ad hoc, patet solutio per PHILOSOPHUM in eodem V [Physic.] di-
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251 .ARISTOTELES, VI Physic., cap. 3 (ed. DmoT, II, 322): Praeterea quiescere dicimus, quod similiter se habet et ipsum et partis eius tam nunc quam prius: sed in momenta
non est prius: quare nee quiescere. Necesse est igitur, id quod movetur, in tempore moveri:
et quod quiescit, in tempore quiescere.- 255 AVERROES, In V Physic., cap. 6 (Summa
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centem: quod aut in eadem specie mutatio in magis et minus alteratio
est, aut enim ex contrario aut in contrarium motus est, aut simpliciter, aut sic in minus quod, quidem vadens in contrarium, dicitur
mutare in magis aut tamquam ex contrario in ipsum.
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DURANDUS A S. PORTIANO

Quodl., III, q. 12 (1313)
Codices D = In Civitate Vaticana, bibl. apost.,
ms. lat. 1075 (quem sequimur)
0 = Tolosae, bibl. com., ms.744
H = Matriti, bibl. nat., ms. 226
[Utrum beata Virgo fuerit per aliquam sanctificationem liberata a fomite)

5

Quarto quaeritur de fomite quod est poena peccati. Et quaeritur utrum
beata Virgo fuerit per aliquam sanctificationem liberata a fomite.
Et arguitur quod non:
quia sicut fomes est poena peccati originalis, ita et mors.
10 Sed beata Virgo per nullam sanctificationem fuit liberata a morte,
igitur nee a fomite.
In contrarium;
arguitur quia beatae Virgini fuit aliud coilferendum praeter communem
legem, sed sanctificatio quae fit secundum legem communem, scilicet
15 per baptisum aufert peccatum originale, fomite rl'manente, igitur sanctificatio beatae Virginis quae fuit per speciale privilegium, fomitem ab
ea removit.

[1. Ad quaestionem. - Opinio propria]
20

'[Opinionis expositio]. - Respondeo: circa istam quaestionem, videnda
sunt tria. Primum est, quid sit fomes, secundum qualite1 possit ligari
vel auferri, tertium est, per quam sanctificationem fomes fuerit in
beata Virgine ligatus vel ablatus.
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Quantum ad primum, sciendum est quod fomes nihil aliud est quam
habitualis vel potentialis inclinatio appetitus sensitivi in delectabile
25 sensitivum, praeter imperium rationis, quae quidem inclinatio [non]
esset in homine in potentiis naturalibus constituto et est talis inclinatio maior vel minor secundum aliam et aliam dispositionem corporis
et talis inclinatio causat in nobis pronicitatem ad malum et difficultatem ad bonum, nee talis habitualis inclinatio dicit necessario aliquam
30 rem superadditam appetitui sensitivo, quamvis actus eius qui aetnaliter inclinare in aliquod delectabile praeter imperium rationis sit aliud
super additum.
Talis autem fomes est in nobis a natura per se, a peccato autem tamquam a removente, prohibens saltern quanto ad exitum eius in actum,
35 qui actus semper est peccatum saltern veniale et ideo fomes potens
prorumpere in actum, in actum cum effectu, est in nobis poena
peccati sicut passibilitas et mortalitas; quodlibet enim istorum impediebatur in statu innocentiae per iustitiam originalem ne prorumperet
in actum.
40 Sed sublata iustitia originali per peccatum Adae, haec omnia possunt
in actum prorumpere et prorumpunt, et fomes sic acceptus, ut est
poena peccati, non erat in Adam pro statu innocentiae, quia nullum
peccatum praecesserat, nee in Xristo quia peccatum non commisit,
non contraxit; non esset per eandem rationem in homine constituto
45 in puris naturalibus.
Si alias talibus a Deo carerentur, quamvis deberentur quia in tali
homine esset habitualis seu potentialis inclinatio appetitus sensitivi
in delectabile secundum sensum, praeter imperium rationis potens in
actum prorumpere, quod non fuit in Xristo, nee in statu innocentiae
so et tamen in tali homine non esset poena peccati sed solum defectus
naturae. Sic igitur patet quod fomes non est alia res ab appetitu
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sensitivo, quamvis nomen fomitis ex hoc solo non sequatur. Sed ex
eo guod potest in aliquod delectabile praeter imperium rationis et ex
eo quod est poena peccati et sic patet primum.
Quantum ad secundum, sciendum est quod facile est videre quomodo
fomes possit ligari, quia, multis modis, potest aliqua potentia impediri ne exeat in actum vel ne tali modo exeat, ut multa experimenta
declarant; oculus enim potest impediri totaliter ne videat clare vel
recte, quia impedimentum potest esse extrinsecum scilicet appositum
vel aliqua interior dispositio oculi ipsum obumbrans totaliter vel in
rectum.
Et consimiliter appetitus sensitivus potest impediri ne exeat in actum
vel ne exeat hoc modo, scilicet praeter imperium rationis et non est
dubium quin hoc possit fieri divina virtute, cum non implicet aliquam
contradictionem. Cum igitur fomes sit appetitus sensitivus ut patens
prorumpere in delectabile praeter imperium rationis, impedimentum,
quo sic impeditur ne sic exeat in actum, potest vocari Iigamen et
fomitis potissime si istud impedimentum sit extrinsecum, ut infra
dicetur et ita facile est videre qualiter fomes possit Iigari.
Qualiter autem possit totaliter auferri non est ita facile videre, quia
cum fomes non sit actualis inclinatio sed habitualis seu potentialis
tantum, quod nobis dicit aliquam rem additam super appetitum sensitivum, non videtur possibile quod, remanente appetitu sensitivo,
talis inclinatio potentialis quae est eadem cum ipso, possit auferri vel
tolli.
Et confirmatur quia nulla inclinatio rei, .accepta secundum potentiam
vel aptitudinem, non potest auferri, remanente natura rei, quamvis
actualis inclinatio saepe impediatur, verbi gratia: ab accidente non
potest tolli quin sit aptum natum esse in subiecto, sicut in Sacramento
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Altaris, similiter ab humanitate non potest tolli quin possit esse per
se quamvis in Xristo, non per se subsistat. Nee argumentum potest
tolli quin sit aptum natum moveri deorsum quamvis motus eius aliquando impediatur. Cum igitur fomes sit habitualis inclinatio appetitus
sensitivi et se habeat ad ipsum sicut naturalis inclinatio, accepta secundum potentiam vel secundum appetitionem, non videtur quod possit auferri ab appetitu sensitivo, natura eius remanente.
Et si dicatur quod habitualis inclinatio appetitus sensitivi in delectabile secundum sensum, accepta absolute, non potest auferri ab appetitu
sensitivo ut bene probat responsio; ilia tamen quae est praeter imperium rationis auferri potest, quia inest nobis ex corruptione naturae
per peccatum et hoc importatur nomine fomitis et non valet quia una
et eadem est habitualis inclinatio appetitus sensitivi qui natus est ferri
in obiectum suum, sive secundum imperium rationis, sive contra, sive
praeter, tota enim ilia differentia est in actibus vel in modo actuum.
Sed potentialis inclinatio est indifferens nee sunt duae inclinationes
potentiales sed una, quae est antea, quamvis exitus eius in actum
pxaeter imperium rationis sit a peccato sicut a ·causa removente prohibens, quia, per peccatum, remota est originalis iustitia quae prohibebat
ne appetitus sensitivus ferretur in obiectum suum praeter imperium
rationis; haec igitur sunt propter quae difficile est videre qualiter fomes possit totaliter auferri quanto ad essentiam eius.
Propter quae tollenda, notandum est quod eadem potentia dicatur de
potentia propinqua et de potentia remota, proprie tamen dicitur de
propinqua et non de remota ut decla1atur CoMMENTATOR Metaphisicae.
Est autem propinqua potentia, ut ibi dicitur, quae a proprio agente
potest unica actione reduci in actum nisi sit extrinsecus prohibens,
sicut aes dicitur esse in potentia propinqua ut fiat statua quia, unica
actione, scilicet figuratione, fit statua et ideo dicitur aes proprie in

80-81 esse per se] per se esse 0 _82-83 quamvis motus eius aliquando impediatur]licet
motus eius quamvis impediatur OH 1quin add. a sursum natum sit H - 84-85 secundum
appetitionem om. secundum 0 appetitionem] aptionem 0 - aptitudinem H - 88 accepta absolute] absolute accepta OH- 9~ hoc add. solum 0 - 9 2 est om. 0 1 qui natus
est ferri] est qua natus est ferri 0 1 qui] qua H - 96 antea] a natura H - 97 a peccato]
accepto 0 _100 propter om. 0 _102 eadem potentia dicitur] quantum potentia dicatur 1
dicitur] dicatur H _103 de potentia om. OH _104 ut add. et H - 107 aes add. dicitur
0 _108 scilicet add. sola 0 dicitur aes] es dicitur 0

I

I

104

788

AvERROEs, In lib. IX Metaphisicae, Patiuc, 1507, 95r-105r.

Iminaculata Conceptione Quodlibet

110

115

120

125

130

135

potentia statua, sed terra non dicitur proprie in potentia statua, quia
non est in potentia propinqua sed remota eo quod indiget pluribus
transmutationibus ad hoc ut fiat statua, oportet enim quod primo
transmutetur in aes et formetur postea statua.
Cum igitur fomes nominet potentiam appetitus sensitivi potentem
prorumpere in actum praeter imperium rationis, si intelligeretur esse
potentia remota sic non posset auferri quoad essentiam ab homine,
manente natura hominis, quia talis potentia est ipsamet essentia appetitus sensitivi, quae est in homine pro quocumque statu vitae suae et
ad hoc tendit responsio prius adducta; sed istud non est proprie dictum
potentia non dicitur proprie fomes, non solum quia potentia remota
non dicitur proprie potentia, sed quia fomes non nominat potentiam
appetitus sensitivi absolute, sed nominat proprietatem potentiae vel
potentiam ut est sub proprietate hac, quae est non expectare in actu
suo deliberationem rationis sed earn praevenire et ideo dicitur perpetuae corruptionis, sicut liberum arbitrium non dicit potentiam voluntatis
absolute sed proprietatem voluntatis vel voluntatem ut est sub hac
proprietate, quae est non necessitari ad volitum sed posse ferri in ipsum et suum oppositum.
Sicut ergo liberum arbitrium non diceretur remanere in nobis, si excluso omni impedimenta extrinseco voluntatis, necessitaretur respectu
omnium qu~e vellet seu in quo ferretur per actum suum, ita fomes non
diceretur remanere in nobis, si excluso omni impedimenta extrinseco,
appetitus sensitivus non posset in motu suo praevenire iuditium rationis et tamen neutrum istorum fieret per hoc quod aliqua essentia
seu natura positiva auferetur a nobis.
Natura remaneret in nobis, tota essentia voluntatis et rationis, supra
quam liberum arbitrium nihil addit reale sed fieret hoc per aliquod
donum vel dominium collatum per quod voluntas necessitaretur necessitate immutabilitatis et appetitus sensitivus impediretur ne posset

I

non dicitur] si dicitur 0 statua, quia] ad statuam, quia 0 - 110 quod add. non H
formetur postea statua] postea formetur in statua OH _116 quoad add. eius 0 118·119 dictum add. potentia 0 J potentia add. quia talls potentia 0 _1 20 sed add. etiam
OH - 1 21 sed add. non H _123 praevenire] prius venire 0 _124 dicitur add. esse 0 1 29 voluntatis] voluntas 0-134 seu] vel OH 1 natura om. 0
auferetur a] aufferetur 0
'-- 136-136 remaneret] remanet H
quem] quas 0 _136-137 addit reale] reale addit OH
donum add. nobis 0 _137 vel dominium add. in marg. D
109

_11 2

I

I

I

789

De Beatae Mariae Virginis

140

145

150

155

160

165

praevenire iuditium rationis, diceretur ergo talia ablata a nobis quanto ad essentiam non quod essentia aliqua esset sublata sed quia proprietas ilia a qua ratio distinctiva utriusque sumitur, non nisi sicut in potentia remota quae, ut dictum fuit, non dicitur proprie potentia.
Dicitur ergo tunc fomes ligari, quando appetitus sensitivus in nobis
prohibetur per aliquid extrinsecum, puta per divinam providentiam
assistentem, exire in actum praeter iuditium rationis. Nam vinculum vel ligamen vocatur aliquid extrinsecum appositum, sed auferri dicitur quando hoc fit per aliquam qualitatem seu dispositionem
intrinsecus habituatam quia tunc non potest exire in actum per unicam transmutationem etiam excluso omni extrinseco prohibente et hoc
sufficiat de secundo.
Quantum ad tertium dicendum quod per primam sanctificationem
beatae Virginis qua fuit sancta antequam nata, fuit fomes in ea Iigatus sed per secundam quam habuit in conceptione Filii Dei, fuit fomes
ab ea ablatus quod patet unica ratione; sic fomes dicitur Iigari quando
appetitus sensitivus impeditur per causam extrinsecam ne feratur in
obiectum suum praeter iuditium rationis; auferri vero dicitur quando
idem fit per habitum intrinsecum.
Sed post primam sanctificationem beatae Virginis impeditus fuit in
ea appetitus sensitivus ne ferretur in obiectum suum praeter imperium rationis, quia talis motus semper est peccatum saltern veniale,
ipsa autem numquam peccavit nee venialiter nee mortaliter. Et istud
impedimentum fuit solum per divinam Providentiam assistentem; post
secundam autem sanctificationem, impediebatur per habitum formaliter ipsam perficientem, ergo per primam sanctificationem fuit fomes
solum ligatus, sed per secundam fuit ablatus.
Maior patet ex supradictis.
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Minor etiam patet pro parte hac, scilicet quod appetitus sensitivus
semper fuit in beata Virgine impeditus ne praeter imperium rationis
non exiret in actum, sed quod istud impedimentum non fuerit usque
ad secundam, per habitum formaliter perficientem, usque ad secundam
sanctificationem. Restat probandum hoc, aut persuadetur sic reparatio humanae naturae lapsae per peccatum fuit facta per Xristum, ergo
ante Xristum nullus glorificatus est quoad corpus, ipse enim surrexit
primitiae dormientium qui glorificatus est, perficiente naturae consummatione sic ergo et alii non decuit quod ante ipsum, aliquis haberet illam dispositionem corporis quae est quidem inchoatio beatitudinis corporis: hoc autem est perfecta liberatio a fomite per habitum
formaliter perficientem.
Secundum enim bane, vires sensitivae plene subiciuntur rationi sicut
glorificatum corpus plene erit subiectum totaliter spiritui, propter quod,
ante Xristum et post peccatum, rationabile est nullum habuisse hoc
donum, aut Corpus Xristi non fuit immune a fomite antequam esset
conceptum, ergo nee corpus beatae Virginis antequam ipsum conceperit
cum qua conceptione contraxit eius secundam sanctificationem; et ita
in prima sanctificatione fuit fomes in ea solum ligatus per divinam
Providentiam assistentem, sed in secunda fuit ablatus per habitum
formaliter ipsam perficientem.

[II. Ad argumentum principale]
190

Ad argumentum in oppositum dicendum quod fomes, quantum ad potentiam remotam in qua fundatur quae est appetitus sensitivus, non
est poena peccati sed natura hominis, consequens omnem statum eius,
et idem est de mortalitate; quoad potentiam remotam ilia enim est
materia prima quae eiusdem rationis in omnibus generationibus et

169-170 rationis add. non H _170 non om. 0 I istud] hoc 0 1impedimentum non fuerit
add. per habitum formaliter perficientem OH j fuerit] fuit H - 171 per habitum formaliter perficientem om. 0 _17 3 Xristum add. sicut OH _175-176 glorificatus] glorificatio
OH 1 perficiente nature consumatione] perfecta humanae naturae consumatio OH I ergo
et alio om. OH _177 quidem] quaedam add. OH _178 autem om. 0 _180 enim hanc]
hanc enim 0 - 181 glorificatum corpus] corpus glorificatum 0
totaliter om. OH
plene] erit plene H-183 aut corpus] corpus aut 0 non om. 0 _185 contraxit) cumtraxit 0 - concurrit HI eius om. OH _186 fomes in ea) in ea fomes 0-190 dicendum add.
est H _194-195 rationis add. est in hominibus et OH 1 generationibus et corruptionibus]
generabilibus et corruptibilibus 0

I

I

I
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corruptionibus pro quocumque statu et ideo quantum est de se, semper
est in potentia ad formas omnium illorum quorum est materia communis et sic est in eis corruptibilitas.
Quantum ad potentiam remotam, quae duo reducta fuerint in primo
homine peccante ad potentiam propinquam existentem in actum non
200 per aliquid ei de novo collatum sed ablatum, quia peccatum nihil
contulit sed abstulit, et idem esset in resurgentibus si ab eis auferrentur
omnia extrinseca quae impediunt deordinationem vere animae et passionem ac mortem corporis; ex quo patet quod hoc instat omni homini,
pro omni statu quantum ad potentiam remotam, sed tam fomes quam
205 . mortalitas prout dicunt ~otentiam propinquam passibilem reduci ad
actum a proprio agente et unica actione sunt poena peccati tamquam
removentis prohibens, sicut prius fuit declaratum et hoc modo fomes
ligatus ·fuit in beata Virgine et postea ablatus, modis quibus dictum est.
Non autem mortalitas propter duo, primum est quia actus eius non
210 est culpa sicut actus fomitis; secundum est quia potentia moriendi non
debuit prius ligari in Matre quam in Filio propter rationem prius dictam,
in Filio autem non fuit ligata usque ad suam resurr~ctionem nee in Matre
similiter usque ad suam, ne esset immunis a morte quam Filius gustavit.
!stud autem argumentum solum probat quod aliquid speciale debuit
215 conferri beatae Virgini in sua prima ·sanctificatione quod utique verum
est, sed illud non fuit ablatio fomitis sed ligamen. In secunda autem
sanctificatione fuit ei plus collatum quia fomes ab ea ablatum fuit,
modo supradicto.

195

GUALTERIUS DE CHATTON
Quodl., n.n. (ca. 1330)
Codex I = Par. B. N. Ms. 15805
[Utrum beata Virgo potuerit fuisse concepta in originali peccato]
5

Utrum beata Virgo potuerit fuisse concepta in originali peccato.
Quod non:

198 quantum] quanto 0 _199 ad potentiam pro pin quam] fuerunt reducta ad potentiam remotam que duo in potentia propinqua 0 - 202 extrinseca add. seu inclinantia intrinseca 0 2o2 vere] verum 0
deordinationem] deordinatione D - 203-204 omni homini] homni homini
0-207 removentis prohibens] remotis prohibetis 0 - 207-208 fuit declaratum] declaratum
fuit OH jligatus fuit] fuit primo ligatus 0 _208 ablatus] oblatus H _20 9 non] alio 0 212 in Filio] vere habet in Filius D suam add. ascenscionem 0 -214 istud] ad 0 j conferri
om. 0 _215 quod] sed 0 _217 ei] si 0 1 quia add. fuit 0 ablatum fuit] ablatus OH
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quia si ergo aliqua poena. potuerit esse, fuisset debita et cum omnis
poena sit a Deo, potuerit ergo Filius suus inflex.isse sibi illam poenam.
Ad oppositum videntur auctoritates sanctorum. Oportet quod fuit
10 concepta in originali peccato, ergo fuit possibile.

[J. Ad quaestionem -A. Opinio aliorum]
ANsELMUS probat quod solus Xristus fuit liber ab ullo aliquo peccato.
Item probatur specialiter ad Rom. [5,12]: quod per unum peccatum
etc.; in GLossA: quod omnes peccauerunt. Item aliter APOSTOLus: sicut
15 in Adam omnes moriuntur etc., idem in II et III Sententiarum per
MAmsrnuM et per AuGUSTINUM in libro De natura et gratia. Item aliter
ipsa non pertineret ad Redemptionem Xristi. Item A.NsELMUS Cur
Deus homo cap. 15 et 16. Item AuGUSTINUS Super Genesim dicit hoc.
Item IDEM Super Joannem, "omnem et omnes qui ex propagatione
20 etc." sunt concepti in peccato et tunc arguitur istam probationem haberent sancti; ergo, opinio opposita videtur esse suspecta.
Alia est opinio quae potest teneri non obstantibus his auctoritatibus
sententiantibus oppositum, quia Ecclesia fovit aliquos doctores istam
opinionem tenentes et non revocantes, ergo patet assumptum. Dicit
25 ANsELMUS in libro suo de hac materia et per RICHARDUM et ALExAN14 Glossa ordinaria (ed. cit., VI, 71-2). - 15 PETRUS LoMBARDUs, III Sent., d. 3, c. 2
(ed. An CLARAS AQUAS, 1916, II, 559): Omnis ergo qui nascitur per earn is concupiscentiam,
peccatum trahit. Peccatum itaque originale, culpa est, quam omnes concupiscentialiter
concepti trahunt.- AuGUSTINUS, De natura et gratia, cap. 14, n. 15 (PL 44, 253): Cum
in scripturis sane tis inueniantur homines dicti 'sine quaerela ', nullus tamen dictus est
'sine peccato ', nisi unus solus, de quo a Patre dictum est: Eum qui non noverat peccatum (II Cor., 5); ibid., cap. 36, n. 42 (PL 44, 267): Mariam quoque totam Spiritus Saneius in eam praeueniens, a peccato prorsus purgauit, et a fomite peccati etiam liberauit uel
fomitem ipsum penitus euacuando (ut quibusdam placet) uel sic debilitando et estenuando,
ut ei postmodum peccandi occasio nullatenus extiterit. _17-18 ANSEL!IIUS, Cur Deus homo,
cap. 16 (PL 158, 416): illa unde assumptus est Christus, in iniquitatibus concepta est et
in peccatis concepit earn mater eius, et cum originali nata est, quia ipsa in Adam peccauit, sicut omnes peccauerunt, cf. etiam cap. 15. - AuGUSTINUS, De Genesi ad litteram,
I. X, cap. 20, n. 35 (PL 34, 424): Secundum rationem quippe illam seminalem ibi fuit
Leui, quia ratione per concubitum uenturus erat in matrem secundum quam rationem non
ibi erat Christi caro, quamuis secundum ipsam ibi fuerit Mariae caro. _19 AuGUSTINUS,
Super Ioannem, tr. IV, cap. 1, n. 10 (PL 35, 1410): Omnes ex illa radice ueniunt, et ex illa
progenie, de qua cantat gemens Dauid: Ecce in iniquitate conceptus suum, et in peccatis
mater mea in utero me aluit. Solus ille est agnus, qui non sic uenit. - 25 ANSELliiUS,
De conceptu uirginali et originali peccato, cap. 18 (PL 158, 451): Decuit ut ea puritate
Virgo niteret, qua maior sub Deo nequit intelligi. -25 Cf. p. 756, 68. -25-26 Cf. p. 756,
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DRUM Super Canticum et LYNCOLNIENSEM. Et ista pars probatur igitur
non obstante quod ista lex sit universalis quod omnes incurrunt,
pie autem creditur quod ipsa sit excepta ab ista lege, sicut patet per
AuGUSTINUM in Sermone De assumptione Virginis.
Item originale gravius est quam veniale, quia pro isto [v., secundo)
infligitur poena perpetua, sed Ecclesia credit quod non habuit veniale
per AuGUSTINUM: "cum de peccato agitur, etc.". Item auctores generales excipiunt earn ab immateriatione, sed magis est ad honorem suum
quod non sit in peccato originali quam quod sit immateriata, ergo id
debet excipi. Item ANsELMUS docuit etc. Ista ergo indiguit aliqua
alia poena a qua si non fuisset praeservata incuiTisset peccatum et
ideo in hoc habet ipsa secundum gradum post Xristum. [Peccatum
originale dicitur accipere].
Dicunt ergo ISTI quod peccatum originale dupliciter accipitur uno modo
causaliter et sic accipitur pro libidinosa seminatione et sic concedunt
quod fuit concepta in originali peccato; si accipiatur formaliter sic
concedunt quod fuisset concepta nisi fuisset specialiter praeservata.
Secundum argumentum est videndum quid sit originale peccatum.
Et hie dicunt ALIQUI quod est carentia debitae iustitiae.
ALII dicunt quod est rebellio carnis ex offensa Dei.
ALII dicunt quod est tyrannia et concupiscentia carnis.

28 Cf. p. 757, 83. - 29 Ps. AuausTINUs, De assumptione Virginis, cap. 4 (PL 40, 1144):
Post haec quae Adae dicta sunt, de quibus excipitur Mariae filius; contuenda sunt quae
etiam Evae dicta sunt; si cunctis feminis sint generalia, et si aliquo excipiatur Maria. _39 LOMBARDUS, Sent. I. II, d. 31 c. 4 et 6 (ed. AD GLARUS AGNAS, 1916, I, 469-470
471): peccato in carne causaliter. - 44 ANSELI\lUS, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 3 (PL 158, 436): ,ergo non est aliud originale peccatum quam injustitia. Quod
si ita est, et injustitia non est aliud quam absentia debitae justitiae: non enim videtur esse
injustitia, nisi in natura, quae, cum debet habere, justitiam non habet; utique originale
peccatum clauditur sl:lb eadem definitione injustitiae, et ibid. (439): Sicut enim injustitia
non est aliud quam absentia debitae justitiae, ita malum non est aliud quam absentia debiti
boni. - 4 5 AuausTINUS, Enchiridion (PL 40, 245): Hinc post peccatum exsul etfectus, stirpem quoque suam, quam peccando in se tanquam in radice vitiaverat, poena mortis et damnationis obstrinxit: ut quidquid prolis ex illo et simul damnata per quam peccaverat conjuge, per carnalem concupiscentiam, in qua inobedientiae poena similis retributa est, nasceretur, traheret originale peccatum, quo traheretur per errores doloresque diversos ad illud
extremum cum desertoribus suis sine fine supplicium. - AuausTINus, De peccatorum meritis et remissione et de Baptismo parvulorum (PL 44, 115): occulta etiam tabe carnalis
concupiscentiae suae tabificavit in se omnes de sua stirpe venientes. _4s AuGUSTINUS,
Opus imperf. contra Julianum, I. VI, cap. 22 (PL 45, 1554): Hoc autem quando [peccatum
originale] factum est, in lumbis eius erat genus humanum ... Omnes itaque filii Adae in
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[B. Opinio propria]
Dico quod peccatum originale est peccatum actuale primi hominis et
in nobis est originale.
50 Contra, AucTORES videntur dicere quod est rebellio etc.
Item, si sic, peccatum originale non derivaretur ad alios et sic nullo
modo essent in peccato, ideo nee aliquis post Adam. Item signum caracteris Baptismi non tolleret id peccatum. Dico quod id peccatum
[non] aeque fuerit in dictis Sanctorum, aliquando fuerit pro poena pee55 cati, aliquando pro causa poenae, si ergo accipitur pro causa poenae,
sic dico quod est peccatum primi hominis; illo enim solo posito, omni
alio circumscripto, dico quod primus homo peccavit et quod nobis imputatur id ad poenam, sequitur quod sunt in peccato et ideo non potest non imputari, ergo etc.
60 Ad argumentum in oppositum, AucTORES dicunt quod est carentia
etc., dicunt quod accipiunt peccatum pro poena peccati et sic accipiendo, multi diversimode variant, ALIQUI enim vocant in carentiam
talem, ALIQUI aliter; sed peccatum primi hominis est causa istorum
peccatorum.
65 Ad secundum dico quod peccatum primi hominis derivari ad alios
non est nisi quod imputatur allis ad poenam multiplicem ex statuto
Dei statuentis quod isto modo imputeretur allis, quousque veniret remedium aliud ut Baptismus, quo naturaliter propagati a primo homine et sic infecti forent liberati ne imputetur eis ad poenam et tale
70 remedium est Baptismus.
Ad aliud dico quod ante Baptismum imputetur ad poenam damni et
post non, de communi lege. Dicitur ergo ab ALIQUIBUS quod caracter
impressus non est nisi receptio talis Sacramenti.
illo adspersi sunt contagione peccati et mortis condicione devincti. IDEM, De peccatorum
meritis et remissione, I. I, cap. 9, n. 10 (PL 44, 115): sic et ille in quo omnes moriuntur,
praeter quod iis, qui praeceptum Domini voluntate transgrediuntur, imitationis exemplum
est, occulta etiam tabe carnalis concupiscentiae suae tabificavit in se omnes de sua stirpe
venientes . .. Hoc propagationis est, non imitationis.- 7 2 INNOCENTIUS III, Decretalium 1. III, t. 42, c. 3, Maiores (Corpus Juris Canonici, ed. A. FRIEDBERG, II, 646):
... Inter invitum, coactum et coactum alii non absurde distinguunt, quod is, qui terroribus atque suppliciis violenter attrahitur, et ne detrimentum incurrat, baptismi suscipit
sacramentum talis, sicut et is, qui ficte ad baptismum accedit characterem suscipit chrystianitatis impressum et ipse tamquam conditionaliter volens, licet absolute non velit, cogendus
est ad observantiam fidei christianae . . . Ille vero, qui numquam consensit, sed penitus
contradicit, nee rem, nee characterem suscipit sacramenti, quia plus est expresse contradicere, quam minime consentire ... Tunc ergo characterem sacramentalis imprimit opera-
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Contra, si sic, ergo fictus et infirmior reciperet Baptismum, reciperet
caracterem. A.Lu dicunt quod est species animae Xristi impressa in
anima baptizati. Dico quod caracter impressus in Baptismo non est
nisi fides infusa, omni enim alio circumscripto et isto solo posito, habetur caracter etc. et est una assimilatio cum fidelibus ut sicut caritas
est signum quod distinguit inter filios regni et prodit, ita est id signum
quo cognoscitur fideles ab infidelibus.
Contra, multi sancti praesentes in antiqua lege habuerunt fidem qui
non habuerunt Baptismum, ergo etc.. Dico quod caracter iste signat
fidem infusam in tali Sacramento recepto et etiam alii caracteres dati
in allis Sacramentis signant fidem infusam," auctam in tali Sacramento.
Tertius articulus est respondere ad formam quaestionis et dico quod
utraque pars sententiae oppositae potest salvari et dico quod ponit
fuisse obligata ad poenam damni, sicut primi parentes, qui decesserunt
in gratia, obligati fuerunt Limbo usque ad peccatum solutum et ideo
indiguit Redemptore et hoc ponunt AucTORES etc.
Sed si intelligatur alio modo quod peccatum imputetur ad perpetuam
damnationem sic dico quod non, et ista conclusio probatur quia pro
omni instanti ipsa fuit magis dilecta quam aliqui praesentes qu~ non
fuerunt obligati nisi usque ad Redemptionem factam, ergo nee ipsa.
Ad id SENTENTIARIUS respondens: saltern, instanti.
Contra, ipsa indiguit Redemptione Filii sui ad hoc quod foret praeservata a peccato, ergo in aliquo instanti fuit in peccato, vel non indiguisset.
Item si fuisset mortua, ante secundam sanctificationem, mansisse ad Limbum et sic fuisset tantum sanctificata in prima sanctificatione sicut in
secunda. Ad primum dico quod si fuisset creata in gratia et fuisset
mortua in ista et peccatum non fuisset solutum stetisset in Limbo, et
si non fuisset peccatum solutum non fuisset liberata.
Ad aliud dico quod fuit sanctificata in fide purgationis futurae et si
fuisset sic mortua ante Xristum, tunc Deus fecisset aliam legem et habuisset beatitudinem in Limbo sicut anima Xristi, et valuit igitur secunda sanctificatio ad minuendum fomitem et augendam gratiam et

tio, cum obicem voluntatis contrariae non invenit obsistentem. -75 THOMAS AQUINAs, Summa
theologica, III, q. 63, a. 3 (ed. Leonina, XII, p. 35): Et ideo manifestum est quod character
sacramentalis specialiter est character Christi, cuius sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales characteres . . . . -so THoMAS AQUINAS, Summa theologica, III,
q. 63, a. I (ed. Leonina, XII, p. 30): Et ideo, cum homines per sacramenta deputentur ad
aliquid spirituale pertinens ad cultum Dei, consequens est quod per ea fideles aliquo spirituali charactere insigniantur.
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sic ad quaestionem de privilegio quod Filius suus poterit inflexisse
poenam damni pro tali peccato, ex quo idem est Filius et iudex.
Quartum argumentum est utrum ista prophetia Isaiae [7,14]: Ecce uirgo
etc. dicitur de ista: quod non; quia videtur dicta in signum liberationis
regis Achaz ab obsessione etc. Item in hebreo habetur Alma quae
est adulescentula sancta et abscondita etc. Item [quod] subest in ista
propositione potest stare pro his qui sunt modo virgines etc. Dicunt
ALIQUI quod id est dictum de beato Achaz et Ezechia filio suo. ALIQUI dicunt quod est de beato Isaia; ALIQUI quod de Iteria incorrupta
per ydolatriam secundum litteram, et de beata Virgine moraliter tantum. Dico quod ad litteram dicitur de beata Virgine unde. de isto
puero dicitur in eadem prophetia: Puer natus est nobis etc.
Et istae conditiones regulariter ibi positae non possunt convenire nisi
Xristo. Item prophetatum est de eo qui exiret ut virga et multa alia
dicit PROPHETA convenientia de eo. Et primo, descriptionem adventus
sui, capp. 64 et 16. Secundo, eius conceptionem et nativitatem de
Virgine, capp. 7, 8, 9, enim 62. Tertio, generationem humanam de
eius nativitate, 60. Quarto, access us et · venerationem a Magis quo
ducebantur in lumine suo, 6, 60. Quinto, quomodo sancti ante pacem
expectabant redimi per eum, 33 et 21. Sexto, quomodo pateretur pro
populo, 40, 43, 63. Septimo, quomodo post mortem consolaretur populum, moriendo se populum redimisse et mortem superasse et Baptismum instituisse, 12, 44, 51, 52. Octavo, quomodo regrederetur ad
regnum gloriae, 24, 26. Nono, quomodo veniret ad iudicandum, c. 3.
Istae conditiones omnes non conveniunt ad hominem nisi Xristo, ergo
propheta non loquitur ibi ad litteram nisi de Xristo.
Supposito ergo processu sequente, scilicet quod Achaz fuit obsessus
et quod ipse et populus eius fuerit idolatra et tunc igitur propheta in
certitudinem liberationis suae, quod peteret signum a Domino sive in
terra sive in marl etc., et quod hominem qui dixit non petam et cogitavit convertisse se et populum suum ab ydolatria si habuisset signum
et tunc convertit se PROPHETA ad populum et dixit: numquid putetis
uobis esse molestus etc. propter hoc dabit Dominus etc., vel quia estis
idolatrae ideo dabit Dominus ipse vobis signum: Ecce Virgo etc. et
dabitur vobis ad faciendum iudicium de peccatis vestris.
[II. Ad argumentum principale]

Ad argumentum: comuniter dabatur in signum liberationis ab obsessione, dico quod non voluit enim rex petere signum liberationis ideo po797
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suit se ad populum ut patet. Ad aliud de Alma, patet quod de beata
Virgine. Ad aliud dico, quod accipitur ad talem subiectum quod haec
Alma sicut beata Virgo concipit.
GUIDO TERRENUS
Quod!., III, q.14 (1315)
Codex E = In Civitate Vaticana, bib!. apost., ms. Borg. 39
(Utrum de eius conceptione debeat celebrari)"

5 Circa peccata quaerebantur aliqua, primum, supposito quod beata Vir-

10

go fuerit concepta in peccato originali, utrum de eius conceptione debeat
celebrari. Et videtur quod non:
Quia aliquod celebratur propter sanctitatem, sed in actu conceptionis
non fuit sancta, quia ponitur tunc in culpa originali, ergo de eius conceptione non debet festinari.
In oppositum:
est consuetudo Ecclesiae.
(J. Ad quaestionem -A. Opinio Aliorum]

Respondeo, ista quaestio ex duobus potest reddi nullius difficultatis.
Primo si beata Virgo non fuerit concepta in culpa originali et ideo
signanter praemisit PROPONENS dictam suppositionem.
Secundo si peccatum originale non dicat culpam quia tunc culpae peccatum non excludit necessaria sanctitatem. Unde circa quaestionem:
Primo videndum an beata Virgo fuerit concepta in peccato originali,
20 Secundo an peccatum originale habeat rationem culpae,
Tertio dicendum ad quaestionem.
Circa primum QUIDAM DEVOTI ad Virginem benedictam propter omnimodam eius puritatem et sanctitatem servandam dicunt quod non
fuit concepta in peccato originali. Quod fieri potuit et fieri decuit et
25 factum fuit. Potuit enim Deus praeservare earn a peccato originali,
nam formaliter peccatum originale secundum ANsELMUM est carentia
15

146 GLOSSA INTERLINEARIS NICOLAI DE LYRA,

in Bibliorum sacrorum, t. IV, Venetiis,

c., Joannes Duns Scoto et historia
immaculatae conceptionis [excerptum ex Antonianum 30 (1955) 349-488], Romae, 1955,
38-39); IDEM, De signijicatione interventus Joannis Duns Scoto in historia dogmatis immaculatae conceptionis, in Virgo Immaculata, vol. VII, fasc. I, Romae, 1957, 50-171.1603, con. 93-94.

26

Cf. p. 794, 44.

798

_23 JOANNES DUNS SCOTO, (BALIC

Immaculata Conceptione Quodlibet

debitae rectitudinis et iustitiae, quia quilibet, natus via seminaria de
Adam, tenetur habere; ex parte tamen innaturalis eius conditionis est
in carne quaedam feditas et infectio prout libidinose propagatur et
30 est inordinata concupiscentia ex parentibus, sed constat quod Deus
posset istius iustitiae carentiam removere earn, vel aliud donum nobilius infundendo, similiter posset deobligare a debito huiusmodi earn,
quia quod facere per sacramentum in parvulis posset, dum concipit
sine sacramento facere posset et illam carnis foeditatem Deus purgare,
35 ergo Dei potentia fieri potuit quod beata Virgo peccatum originale
non contraxerit.
Quod autem decuerit patet quia ut dicit .ANsELMUS libro De virginali
conceptioni 18: decebat ut illius hominis conceptio de Virgine purissima
fieret: "nempe decens erat ut ea puritate, qua maior sub Deo nequit
40 intelligi, Virgo ilia luceret" igitur decuit quod Filius Virginem sic
honoraret uti sine omni culpa conciperetur originali. Quod autem ita
fuerit de facto videtur per AuausTINUM libro De natura et gratia qui
dicit: "excepta sancta Virgine Maria, de qua, propter honorem Domini, ullam prorsus, cum de peccatis agitur, haberi nolo quaestionem".

37

ANSELMus, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 18 (PL 158, 451): "Decebat ut illius hominis conceptio de matre purissima fieret; nempe decens erat ut
ea puritate, qua maior sub Deo nequit intelligi, Virgo ilia niteret". -Guido Terre, uti
similitudinem descendentiae ab Adam, evolvit analogam argumentationem generatim Baconthorpi: dupliciter potest intelligi iusticia originalis fuisse in Adamo: uno modo naturaliter, ita quod fuisset vis naturalis intrinseca semini, alio modo, quod fuisset donum gracie, sicut ponunt doctores. Si prima modo fuisset, habetur propositum, quia tunc, si Adam
stetisset, natura liter ius los filios generasset, ita quod in semine generancium fuisset quedam
radicalis iusticia, que vacatur originalis que fuisset non accidentalis, sed intrinseca nature
seminis. Si igitur Deus in generacione B. Virginis creasset islam radicalem iusticiam in
semine propagato a suis parentibus, cerium est quod adnichilasset privacionem sive carenciam iusticie originalis, que fuit in semine, que dicitur peccatum originale. Igitur per
istum modum potuit Deus adnichillasse peccatum originale, ita quod B. Virgo illud numquam contraxisset. Si secunda modo, adhuc habetur propositum eadem racione, quia statim in unione anime ad corpus potuit creasse cum anima illud donum gracie; igitur idem
quod primo. - Cf. respectum inter peccatum virtuale et formale apud eosdem auctores.
JOANNES DE BAcONTHORPE, Textus de immaculata conceptione (ed. SAGGI, L. M., Joannis
Baconthorpe, Textus de immaculata conceptione, in Carmelus 2 (1955] 226); G. P. BuENO
CouTo, Doctrina Joannis Baconthorpe de immaculata conceptione, in Carmelus 2 (1955]
56, n. 5. _42 AuausTrNus, De natura et gratia, cap. 36, n. 42 (PL 44, 267): Excepta
itaque sancta virgine Maria de qua propter honorem Domini nullam prorsus -cum de peccatis agitur - haberi volo quaestionem .••
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[B. Opinio propria]
Ista opinio, propter reverentiam beatae Virginis, multum mihi placeret nisi auctoritatibus Canonis et Sanctorum obviaret, unde sequendo
auctorit.ates Sanctorum et Canonis, salva semper eius puritate et reverentia, teneo quod fuit concepta in originali.

50

[Probationes per auctoritates]

Ista enim fuit intentio APOSTOLI, Rom. 3 [vere, 5, 12-21], qui, inter
coeteros, clarius et diffusius de peccato originali est locutus, ponit enim
duos Adam scilicet terrestrem, cuius inoboedientia omnibus, nemine excepto, obfuit sic quod sub potestate diaboli redacti sunt eo peccante,
55 in quo omnes peccaverunt et ex origine omnes utriusque sexus comixtione nascentes, sunt filii irae et in delictis concepit eos uniuscumque
mater, donee per Xristi gratiam liberantur.
Allum ponit Adam coelestem, Xristum, per cuius gratiam a culpa originali et actuali liberamus et exuta in baptismo imagine Adae ter60 restris portamus imaginem caelestis ita ut ibi, ubi habundavit delictum,
superabundavit et graiiam ita quod secundum sententiam APoSTOLI,
nullus per materiam Adae de eius propagine descendens, sive vir sive
mulier, exigitur quin maculetur origine, quod dicit APOSTOLUS, eramus
natura filii irae et damnationis unde solus pro tunc qui per hanc viam
65 non descendit ab omni contagione peccati fuit immunis; haec similia
adeo clare colligitur ex diversis locis APOSTOL!.
Quod quisque negans vel ignorans vel hereticus est manifeste ut dicit
AuGUSTINUS contra Pelagianos frequenter, specialiter I et II Contra
Julianum; quia ergo beata Virgo per viam commixtionis seminis descen70 dit de Adam propagine, non obstante eius puritate, qua ut futura mater
Xristi debuit intercedere, cum earn non exclusit, immo omnes sic
68 AuausTINUs, Contra Julianum, I. II, cap. 4, n. 8 (PL 44, 678): Ex hac lege carnis
repugnanle legi mentis, nihil Christi corpus altraxit, quia non ex illa Virgo concepit. Ex
hac lege carnis, repugnanle legi mentis, eandem legem prima nativitate nemo non traxit,
quia - nisi ex illa - mulier nulla concepit. Ibid., cap. 9, n. 32 (PL 44, 695): Dicit
beatus Ambrosius unum solum hominem mediatorem Dei et hominum, eo quod sit nalus
ex virgine nee sensuit nascendo peccatum, generationis obnoxiae vinculis non teneri, omnes
autem homines sub peccalo nasci, quorum ipse orlus in vilio est- quia concupiscentiae
voluptate concreti prius subirent contagia delictorum quam vitalem de hoc ai!re spiritum
ducerent; ipsamque concupiscentiam, tamquam legem peccati in corpore mortis huius, legi
mentis usque adeo repugnare ut adversus earn non solum quicumque boni fideles, sed apostolicae eliam virlutis magnitudo pugnaverit.
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de Adam descendentes inclusit dicendo omnis qui de Adam per viam
scilicet naturalis originis per quam erat primum totius naturae in hac
similiter qua in Adam peccaverunt, earn APOSTOLus inclusit et solum
Xristus, qui ut dicit .ANsELMus de Adam descendit, non isto modo
quo Adam est principium naturae hominum, sed modo similiter naturali, est executus, exemptus; contra istam sententiam nolo garrire:
absit a meet ut BERNARDUS dicit in epistola Ad Lugdunenses canonicos:
"Virgo regia falso non eget honore, varis insignita titulis et in culmine
dignitatum".
Ipsa in eo mendicando non indiget ut praedicetur contra tam apertam
APOSTOL! veritatem. In Canone enim non reperio huius voluntatis instantiam qui dicit omnes in Adam peccaverunt, Rom. 3[23], ubi AuGUSTINUS dicit: "omnes peccaverunt vel in se ipsis vel in Adam", quia
sine peccato non sunt vel quod originale traxerunt vel malis moribus
addiderunt peccatum, enim peccatum hominis non solum ipsum sed
etiam omne nocuit genus humanum quia ex eo damnationem et culpam suscepimus. Peccaverunt ergo omnes cum ex uno peccatore omnes nascuntur peccatores, omnes ergo peccatores invenit gratia Dei,
qui solus sine peccato venit, et omnes egent gloria Dei ut ipse Iiberet
qui potest, non tu, qui Iiberatore eges: haec igitur gratia Xristi, sine
qua nee inf~ntes nee grandes possunt salvari.
Unde, enim, excepit APOSTOLUS Xristum a peccato, ait: justificati per
gratiam et fidem Jesu Xristi in omnes et super omnes et infra. Justificati gratis per gratiam ipsius, per Redemptionem quae est in Xristo
Jesu, quem proposuit Deus propitiatorem "tunc usque ad consumationem
suae iustitiae" ut sit ipse justus et justificans eum qui est ex fide Jesu
Xristi. Item ab ista voluntate qua dicit, Rom. 4[5,12]: per hominem
unum in hunc mundum peccatum, mors ita et in omnes homines mors
pertransit in quo omnes peccaverunt. Nullus ab Adam viam naturalis
descendens exit, immo includitur, quod patet ex intentione APOSTOL!;
vult, enim, APosToLus probare quod omnes per Xristum sunt salvati
et eius gratia redempti per locum a minori, quia, si per unius peccatum

75 BERNARDus,

Epistula, 174, cap. 2, n. 8, Ad canonicos lugdunenses, De conceptione
sanctae Mariae (PL 182, 336): Valde itaque diverso modo isle Christus erat in Adam,
quando peccavit, quam erant illi, qui voluntario et naturali cursu procreantur. - 78 BERNARDUS, Epistola, 174, cap. 2, Ad canonicos lugdunenses, De conceptione sanctae Mariae
(PL 182, 333): Virgo regia falso non eget honore, veris cumulata honorum titulis, injulis
dignitatum. _83 Glossa ordinaria (ed. cit., t. VI, coli. 49-50) ex Anselmo: Vere non est
distinctio Iudaei et Graeci, quia omnes peccaverunt, vel in se. vel in Adam.
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facti sunt omnes peccatores, eo quod omnes, ut in principia naturali
exvertentes, in ipso peccaverunt, multo magis per justitiam unius, in
quo erat plenitudo gratiae in omnes spiritualiter propagandae, et omnium redemptio et justificatio; unde subdit APOSTOLUS si enim unius
delicto, multi mortui sunt, GwssA: uno delicto scilicet originali quod
in posteros traiecit, multi, idest omnes filii sui, ex eo carnaliter geniti,
110 mortui idest peccatores constituti et donum in gratia unius hominis Jesu
Xristi in plures habundavit, GLOSSA: gratia et donum Xristi in omnes
filios eius multo magis habundans et magis prodest quia nee solum
originale sed addita peccata solvit, sed constat quod Xristus per suam
gratiam omnes, nemine excepto, salvare potuit et ad hoc venit ergo,
115 secundum PAULUM apostolum, Adae peccato omnes, nullo excepto, constituti sunt peccatores quicumque origine ab eo descenderunt, unde
GLOSSA: ibi dicit, ut quia unus Adam peccavit in omnibus, unus Xristus
filius Dei, peccatum amovet in omnibus.
Prolixius ergo APoSTOLus hie de duobus hominibus disputat. Scilicet
120 de primo Adam per cuius peccatum tamquam hereditariis malis posteri eius obligati sumus, et de secunda Adam, quo solvente pro nobis,
quod non debebat, a debitis et primis et propriis liberati sumus. Quia
ergo, per virum unum, diabolus tenebat per eius carnem vitiatam concupientialiter generatos, iustum est ut per hunc unum dimittat omnes
125 per eius gratiam immaculatam spiritualiter regeneratos.
Et infra habet APOSTOLUS [Rom. 5,13]: in quo omnes peccaverunt, sive
intelligatur in quo homine sive in quo peccato, memorandum est:
alia enim sunt peccata propria in quibus tantum peccant quorum peccata sunt, aliud per virum in quo omnes peccaverunt quando omnes illi
130 unus homo fuerant. Memorandum est itaque omnes in Adam peccasse
qui in massa, ipse enim per peccatum corruptus, quos genuit omnes
nati sunt sub peccato ex eo, igitur cuncti sunt peccatores. Et infra
ait GLossA AuGUSTIN!: sic est sumptum Contra Julianum: attende quod

105

108• 111•117 Glossa ordinaria, (ed. cit., t. VI, coli. 73-4): Sic enim unius delicto multi mortui
sunt. Eflectus enim causae Adae, idest peccati quod intulit, est non omnis damnatio, sed quae
pro illo uno debetur, sunt enim et ex nostris additis aliae damnationes. Effectus donorum Christi
est remotis omnibus peccatis originalibus et actualibus, omnis iustificatio et vita aeterna et
bene hoc suis per unum Christum, quia si ilia per unum Adam suis, tunc et hoc potuit. 1 33 Glossa ordinaria, (ed. cit., t. VI, col. 74), ex Augustino: Per unius iustitiam, non quod
omnes geniti ab Adam, regenerentur per Chris tum sed sicut nullius carnalis generatio est nisi
per Adam, sic spiritualis nullius nisi per Christum. Si qui essent praeter Adam generati,
et si qui praeter Christum regenerati non diceret omnes et omnes. Sicut autem nullus homo
praeter illam generationem, sic nullus iustus praeter islam.
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APOSTOLUS videns, non sola imitatione Xristi iustificari sed spirituali
regeneratione, dixerit omnes et omnes videlicet quod omnes geniti
per Adam, regenerentur per Xristum sed quia sicut nullius carnalis
generatio est nisi per Adam, sic nullius regeneratio spiritualis est nisi
per Xristum.
Si qui essent praeter Adam generati et si qui praeter Xristum regenerati, non dicerent omnes et omnes, sic autem nullus est homo praeter
illam generationem, sic nullus est justus praeter istam; nemo enim
nascitur nisi in concupiscentia carnali, quae tracta est ex primo homine et nemo renascitur nisi gratia spirituali, quae data est a secundo
homine. Usque hoc GLossA.
Patet igitur quod nullus excluditur sed omnes includuntur, ex concupiscentia concupiuntur ut in filios Adae generentur in culpa et omnes
portaverunt imaginem terrestris Adae ex culpa, quam per originem
contrahunt, de qua origine sub nomine naturae dicit APOSTOLUS, Eph.,
[3-4]: eramus, natura, filii irae sicut et ceteri, GLossA: "idest debitores
aeternae poenae et hoc natura idest per parentes Adam et Evam idest
per peccatum originale" ab eis traductum, caecitas enim in primo
homine per peccatum contingit de quo originem duximus non solum
mortem sed etiam iniquitates, ideo APOSTOLUS [Eph. 2, 3-4], ait: eramus
natura filii irae idest filii vindictae, filii poenae, quoniam natura
quia peccante primo homine, vitiis pro natura inolevit.
Tenebatur iusta damnatione genus humanum et erant omnes filii irae
de qua ira Dominus dixit qui non credit in Filium non habet vitam
sed ira Dei manet super eum. Cum hac quippe ira omnis homo nascitur. Ipsa est ilia ira cum qua omnes nascimur, cui nascendo haesimus: ira de propagine iniquitatis de massa peccati.
Item, AuGuSTINUS XIII De Trinitate cap. 12: omnes includi sub hac
sententia dicit sic, quadam iustitia Dei, in potestate diaboli traditum
est genus humanum peccato primi hominis, in omnes. utriusque sexus
commixtione nascentes originatur; transeunt et parentum primorum
debito universos posteros obligate, quod APOSTOLUS clare praedicat
ubi dicit [Eph., 2, 1-4]: Vos cum in delictis et peccatis vestris, in
quibus aliquando ambulastis secundum saeculum in hiis scilicet peccatis, aliquando secundum eum qui nunc operatur in filiis diffidentiae

149 Glossa ordinaria, (ed. cit., t. VI, coil. 534) ex Augustino: Cum ira Dei nascuntur mortales, qua, peccante Adam, vitium pro natura inolevit. _161 AuGUSTINus, De Trinitate
XIII, cap. 12 (16) (PL 42, 1026- Corp. Christ. 50A, 402)
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in quibus et nos qui sumus autem in desideriis carnis nostrae pec170 cata facientes, nos carnis et attractionis et eramus natura filii irae
sicut et caeteri filii diffidentiae, scilicet infideles; et quis non est antequam fidelis fiat?
Quo circa, omnes homines ab origine sub principe sunt potestatis
aeris qui operatur in filiis diffidentiae hoc est, quod dicit APOSTOLUS,
175 natura se fuisse sicut caeteros, natura scilicet depravata peccato. Hac
enim APoSTOL! sententia, communiter sancti omnes homines solo Xristo
excepto, sub peccato saltern originali si non actuali, fuisse praenuntiant
et affirmant.
Dicit enim AMBROSIUS Super Lucam: omnes in Adam moriuntur, quia
180 per unum hominem peccatum intravit in mundum et per peccatum
mors et ita in omnes pertransiit, in quo omnes peccaverunt, illius igitur
culpa omnis mortalis fuit Adam et in illo omnes fuimus, periit Adam
et in illo ,omnes perierunt: . 'Adam, letale vulnus accepit in quo omne
genus humanum occidit, sed Samaritanus eius vulnera curavit'.
185 Item AMBROSIUS Super Tobiam: 'diabolus est peccati fenerator a quo
Eva, maculata peccato obnoxiae successionis, omne genus humanum
defeneravit '; Evam decepit ut virum supplantaret [et] obligaret hereditatem.
Item AMBROSIUS Super Psalmos: "alia est iniquitas nostra, alia calcanei
190 nostri, in quo Adam dente serpentis est vulneratus, et obnoxiam successionis humanae hereditatem suo vulnere dereliquit, ut omnes vulnere illo claudicemus".
Item HYLARrus: ex peccato esse omnem carnem, praeter illam quae
venit in similitudinem carnis peccati. sine peccato. Dicit sub peccati
179 AMBROSIUS,

In expositionem Evangelii secundum Lucam, I. VII, n. 73 (PL 15,

1718): Sic lethale vulnus accepit: in quo omne genus occidisset humanum, nisi Samaritanus ille descendens, vulnera eius acerba curasset I - 185 AMBROSIUS, Super Tobiam cap. IX, n. 33 (PL 14, 770-71): Quis iste peccati est foenerator, nisi diabolus,
a quo Eva mutuata peccatum obnoxiae successionis, usuris defoeneravit omne genus
humanum? - 189 AMBROSIUS, In Psalmos enarrationes, psal. XLVIII, n. 8 (P L 14,
1158): Alia est iniquitas nostra, alia calcanei nostri, in quo Adam dente serpentis est vulneratus, et obnoxiam hereditatem successionis humanae suo vulnere dereliquit,
ut omnes illo vulnere claudicemus. - 193 HYLARIUS, De Trinitate, I. X, n. 25 (PL 10,
365): In similitudine enim naturae, non in vitiorum proprietate generatio est . . . Non
fuit habitus ille tamquam hominis, sed ut hominis: neque caro illa caro peccati, sed similitudo carnis peccati: dum et habitus carnis in nativitatis est veritate et similitudo carnis
peccati a vitiis humanae passionis aliena est; et ibid. (cf. AuGUSTINus, Fragmentum ex
Hilario, Contra Julianum, I. 1, cap. 3, n. 9 - PL 44, 645): In quo omnes peccaverunt.
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origine et sub peccati lege natum esse ille, cuius vox est: ecce in iniquitatibus conceptus sum etc ..
Item AuGUSTINUS, hiis praedictis et aliorum .quam plurimorum doctorum auctoritatibus deductis, quibus evidenter credit se probasse omnes per commixtionem seminum ab Adam descendentes peccatum originale contraxisse, omnes, nullo excepto, dicit enim libro Contra Julianum dicit, habens non solum occidentis sed et orientis episcopos,
quiqui omnes, uno et eodem modo, credunt, ut per unum hominem
peccatum intrasse in mundum et per peccatum mortem et ita in omnes
homines pertransisse, in quo omnes peccaverunt, qui immundus est,
ut peccato illius hominis omnes nasci credantur obnoxii; peccato enim
primi hominis, omnes carnalis nativitas obligavit, nee tamen quidquam
nisi spiritualis nativitas solvit. Quod credunt credo, quod tenent teneo,
quod docent doceo, quod praedicant praedico.
Item AuGUSTINUS II Contra Julianum dicit: "propter catholicam veritatern sancti atque beati viri et in divinorum eloquiorum pertractatione
clarissimi sacerdotes: HYRENEUS, CIPRIANUS, RETICIUS, OLIMPIUS, YLARIUS, AMBROSIUS, GREGORIUS, lNNOCENTIUS, JoANNES, BASILIUS, quibus addo, velis nolis, JERONIMUM, ut eos obmittam qui nondum dormierunt, adversus vos proferunt omni homini peccato originali obnoxiam sententiam, unde nemo erit nisi sub lege peccati repudiante, nisi
quem Virgo concepit".
Item quia enim libro De origine animae ad J eronimum: unumque contemnere possumus, quod, per unum hominem, mors et, per unum hominem, resurrectio mortuorum, sicut in Adam omnes moriuntur sic in
Xristo omnes vivificabuntur, sententiam satis evidentem neminem ire
in mortem nisi per Adam, neminem in vitam aeternam nisi per Jesum.
Hie quippe est omnes et omnes quia sicut omnes per primam genera-

In quo, id est in Adam omnes peccauerunt . .. Manifestum est in Adam omnes peccasse,
quasi in massa. Ipse enim per peccatum corruptus, omnes quos genuit, nati sunt sub
peccato. - 200-201 AUGUSTINUS, Contra Julianum, libb. I-VI (PL 44, 641-874). - 209 AuGUSTINUS, Contra Julianum, I. II, cap. 10, n. 35 (PL 44, 698): Propter quam catholicam ueritatem sancti ac beaU et in diuinorum eloquiorum pertractatione clarissimi sacerdotes
Ireneus Cyprianus, Reticius, Olimpius, Hilarius, Ambrosius, Gregorius, Innocentius,
Joannes, Basilius, quibus adde presbyterum, uelis nolis, Hieronymum, ut omittam eos,
qui nondum dormierunt, adversus uos proferunt de omnium hominum peccato originali
obnoxia successione sententiam. -217 AuausTINUS, De anima et eius origine ad Petrum
presbyterum, I. II, cap. 12, ·n. 17 (P L 44, 505): Et ne cuiquam qui non renatus fuerit
Christianae fidei lauacro, promittatur peccati originalis abolitio, clamat Apostolus, per
unius delictum in omnes homines ad condemnationem (Rom. 5, 18).
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tionem, hoc est carnalem, pertinent ad Adam, sic omnes ad secundam,
idest spiritualem generationem, veniunt, quicumque ad Xristum perveniunt.
Ideo dictum est, hie, omnes et omnes, quia omnes sicut moriuntur in
Adam, sic omnes vivificantur in Xristo, qui autem non vivificantur
in Xristo, restat ut in eadem damnatione remaneant de qua dicit
APOSTOLUS, per unius hominis delictum in omnes homines ad condemnationem; communi delicto et obnoxios parvulos nasci omnes credit
Ecclesia.
Ex quo igitur, ISTI, ab hac universali sententia neminem excipiunt
propter Apostoli auctoritatem; nee ego aliquem vel aliquam audeo excipere quia si dicam quod beata Virgo fuit praeservata et formaliter
non contraxit peccatum, forsan dicet mihi unus alius quod J oannes
Baptista quo maior, teste Xristo, non surrexit inter natos de corrupta
praeservatus fuit et formaliter culpam non contraxit originalem; quamvis aliquae adaptationes humanae possint magis de beata Virgine induci quam de alio, sed absit quod humanam persuasionem praeferam
Sanctorum sententiis et Apostolicae auctoritati.
Item si sic dicerem, timerem ne AuGUSTINus me tamquam haereticum
devitandum doceret, qui ait libro De fide ad Petrum cap. 23: "firmissime tene et nullatenus dubites omnem hominem, qui per concubitum
viri et mulieris concipitur, cum originali peccato nasci, impietati subditum, morti subiectum", ab hac natura filium nasci irae, a qua ira
nullus liberatur nisi per fidem Jesu Xristi, qui sine peccato conceptus
etc.
Et in fine illius libri, subdit sed iterum, 4 capitolo, ad rationem: "cum
fide participa, fideliter, fortiter crede, veraciter, patienterque defende et si quis contra hoc dogmatizare cognoveris, tamquam pestem fuge et tamquam haereticum abice". Ita enim ista quae possudefende] sed defendere in lex.

242 FULGENTIUS RUSPENSIS, De Fide ad Petrum, I. I, cap. 25, n. 69, reg. 23 (PL 65,
701): "Firmisse tene et nullatenus dubites: omnem hominem qui per concubitum viri
et mulieris concipitur, cum originali peccato nasci impietati subditum, et ob hoc natura
irae nasci filium". Idem textus citatur etiam a GuiDONE TERRENO, Quodl. III, q. 14,
f. 168r et Concordia Evangeliorum, Coioniae Agrippinae, 1631, 19: cf. BuENO CouTo G. P.,
Doctrina Ioannis Baconthorpe, cit., 59-60; cf. etiam C. BALIC, Ioannis de Polliaco et
Ioannis de Neapoli, Quaestiones cit., Ioannes de Neapoli, Quodl. I, q. 11, 80; A. PELAYO, De planctu ecclesiae, pars 2, cap. 99 (PL 192, 722). Fuigentius et Petrus Lombardus (I. II, d. 30, c. 6) post "impietati subditum" adiungunt "mortique subiectum".
Decretum Gratiani, De consecratione, d. IV (ed. Venetiis, 1528), f. 617v.
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mus Fidei catholicae congruunt ut si quis non solum omnibus sed etiam
singulis voluerit contrahere in eo quod singulis horum contumaciter
repugnat et hiis contraria docere non dubitat, haereticus et Xristianae
fidei inimicus, atque ex hoc ab omnibus catholicis anathematizlmdus
appareat.
Item secundum Sanctos, pro tanto, Xristus sine peccato conceptus,
ab Adam descendit quia non ex libidinosa seminum mixtione fuit conceptus, sed ta~tum ex Spiritus Sancti gratia operante carnem de Virgine sumpsit, tmde A.NsELMUS libro De conceptu virginali cap. 12, quaerit: "Quomodo Filius Virginis non subiacet peccato"; sciendum quod
solum "in illis potuit bona auferre et mala inferre" Adam in quorum
generatione potestatem subditam voluntati accepit, "nulli ergo personae quamvis de se propagatae, transmittere mala praedicta potuit,
in cuius generatione nee natura illa data [est] propagandi nee voluntas eius quoquomodo operata est aut operari valuit. Quare mala
Adae praeterita, nulla ratione aut rectitudine ad hominem conceptum
de Virgine pertranseunt".
Causa igitur praecisa secundum A.NsELMUM, qua Xristus non contraxit
originale quamquam natura in Adam fuerit, quae tamen, non modo
quo Adam est generationis principium per seminum mixtionem scilicet, sed modo supranaturali et operatione Sancti Spiritus est sibi
comunicata, ideo non contraxit.
Istam causam tangit AMBROSIUS Super Lucam dicit: "non enim virginalia secreta virilis coitus reseravit sed immaculatum semen inviolabili utero Sanctus Spiritus infundit, solus enim per omnia, ex natis de
femina, factus est Dominus Jesus, qui terrenae corruptelae contagia
non subit sed quod sit malitiae depulerit".
Istam causam etiam tangit GREGORIUS, in libro Moralium, in fine
exponens id Job, 14 [4]: quis potest facere mundum de immundo con-

26° ANSEL!Ims, De conceptu virginali et originali peccato, cap. 12 (PL 158, 446-47): Quomodo autem filius Virginis non subiaceat peccato ... ita nulli alii valuit eadem bona auferre,
atque mala inferre, nisi non servando bona cui seruare quivit ... Nulli ergo personae quamvis de se propagatae transmittere mala potuit, in cuius generatione nee natura illi data est
propagandi, nee voluntas eius quicquam operata est, aut operari valuit. Quare Adae mala
praedicta nulla ratione, aut rectit~dine ad hominem conceptum de Virgine pertranseuni.
- 274 AMBRosiUs, Expositio Evangelii secundum Lucam, I. II, n. 56 (PL 15, 1572-73):
Non enim virilis coitus vulvae virginalis secreta reseravit: sed immaculatum semen inviolabili utero Spiritus Sanctus infundit; solus enim per omnia ex natis de femina sanctus
dominus Jesus, qui terrenae contagia corruptelae immaculati partus novitate non senserit,
et caelesti maiestate depulerit. -279 GREGORIUS MAGNus, Moralium libb., I. XI, cap. 52,
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ceptum semine, nonne Tu qui solus est?, dicit "potest intelligi, hoc in
loco, quod beatus Job incarnationem Redemptoris intuitus, solum vidit
in mundo hominem de immundo semine [non] esse conceptum, qui sic
in mundum venit ex Virgine, ut nihil haberet de immunda conceptione; neque enim ex viro et femina sed ex Sancto Spiritu et Maria
Virgine processit: solus ergo in carne sua vere mundus extitit, qui delectatione carnis tangi non potuit, quia per carnalem delectationem
non venit". Sic igitur solus Xristus sine peccato conceptus, quia non concupitur ex delectatione ac pruritu ex mixtione seminum conceptus,
alii vero pro tanto concipiuntur; dicente AuGUSTINO II Contra Julianum: 'Deus creavit hominem sine vitio non ex homine sine vitio, non
ex semine scilicet hominis, sed per Virginem natum '. Etiam GREGORIDS, ubi supra: 'homo immunditias impressas habet in se ipso, quas
nimirum traxit ab origine ipsa, quippe propter delectationem carnis
eius conceptio immunda est, unde Ps. [50,7] ait: ecce in iniquitalibus
conceptus sum'. Unde secundum hoc, omnes illi qui ex Adam descenderunt per carnis viri et mulieris commixtionem tunc contrahunt peccatum originale.
Et qui peccatum non contrahit non concipitur per istum modum, dicente AMBROSIO, Xristus qua homo per universa temptatus est et in
similitudinem omnium omnia sustinuit, sed quia de Spiritu natus, abstinuit a peccato; omnis homo mendax et nemo sine peccato nisi unus
Deus servatus est, igitur ut ex viro et muliere, idest per illam corporis
mixtionem, nemo videatur expers delicti; qui autem expers est delicti
expers et huius conceptionis, sed constat quod beata Virgo et sicut

n. 70 (PL 75, 986): Potest vero hoc in loco intellegi, quia beatus Job incarnalionem Redemptoris intuitus, solum vidit in mundo hominem de immundo semine non esse conceptum
qui sic in mundum venit ex virgine, ut nihil haberet de immunda conceptione. Neque enim
ex viro et femina, sed ex Sancto Spiritu et Maria Virgine processit. Solus ergo in carne
sua vere mundus exsistit, qui delectione carnis tangi non potuit: quia nee per carnalem hue
delectalionem venit. - 290·291 AuausTINus, Contra Julianum, I. II cap. 4, n. 8 (P L 44
678-79): Sed Deus qui genuit Filium sibi coaeternum, quod in principia Verbum erat,
per quod creavit omne quod non erat etiam ipsum creavit hominem sine vitio, non ex semine
hominis per virginem natum, in quo regenerat hominem generatum, sanatque, viliatum,
a reatu statim, ab infirmitate paulalim. _292·293 GnEaonms, ibid., supra: Homo enim in
corruptibili carne vivens, habet tentationum immundilias impressas in semelipso: quia
nimirum eas traxit ab origine. Ipsa quippe propter delectalionem carnis eius conceptio,
immundilia est. Unde et Psalmista ail: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et
in delictis peperit me mater mea.
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et alii concepta fuit ex commixtione viri et mulieris ergo ipsa concepta fuit in delicto et peccato originali.
Et sicut huius conceptionis non fuit expers sic nee culpae quae talem
conceptionem secundat. Istam sententiam AuGUSTINUS, loquens in propria
forma, de beata Virgine idest Super Genesim ad liiieram cap. 23, plane
ponit, dicendo:' "proinde Xristi corpus quamvis ex carne feminae assumptum est, quae mulier scilicet de ilia carnis peccati propagine concepta
fuerat, tamen quia non sic in ea conceptum fuerat, quando fuerat ilia
concepta, nee ipse erat caro peccati sed similitudo carnis".
Sed hoc est contra eius sanctitatem cum ab hac culpa fuerit statim
purgata in utero et sanctificata et sicut decuit earn esse sanctam sic
earn decuit de seinine ex parentibus descendere ut ab ea, sine viro,
Xristus, singulariter privilegiatus, conciperetur et carnem de Adam sumeret sine peccato.
Item ratio, quae in marito Joseph et invenitur alia concurrentia: non
fuit nuptialis concubitus ut Xristus sine peccato conciperetur, unde
AuGUSTINUS idest De nuptiis et concupiscentia dicit: "omne itaque nuptiarum bonum impletum est in iliis parentibus Xristi: proles, fides,
sacramentum; prolein cognoscimus ipsum doininum Jesum; fidem, quia
nullum adulterium; sacramentum, quia nullum divortium. Solus ibi
nuptiarum concubitus non fuit, quia in carne peccati fieri non potuit,
sine ulla carnis concupiscentia, quae accidit ex peccato, sine qua concipi voluit qui futurus erat sine peccato non in carne peccati sed in
similitudine carnis peccati ut hinc etiam doceret omnem qui de concubitu nascitur carnem esse peccati, quandoquidem sola quae non inde

309 AuausTINUs, De Genesi ad lilteram, 1. X, cap. 18, n. 32 (PL 34, 421-422): A quo
nascendi modo [ex semine viri] utique alienus est Virginis partus, quam non ex semine viri
carnem concepisse Christi nul/us ambigit christianus. IBm. (422): Corpus Christi quamvis
ex carne feminae assrimptum est, quae de ilia carnis peccati propagine concepta fuerat,
tamen quia non sic in ea conceptum est quomodo fuerat ilia concepta nee ipsa erat caro
peccati, sed similitudo carnis peccati. _322 AuausTINus, De nuptiis et concupiscentia, I.
I, cap. 11-12, n. 13 (PL 44, 421): Omne itaque nuptiarum bonum impletum est in illis
parentibus Christi, proles, fides, sacramentum. Prolem cognoscimus ipsum Dominum Jesum; fidem quia nullum adulterium; sacramentum, quia nullum divortium. Solus ibi nuptialis concubitus non fuit, quia in carne peccati fieri non poterat sine illa carnis pudenda
concupiscentia quae accidit ex peccato sine qua concipi voluit, qui futurus erat sine peccato,
non in carne peccati, sed in similitudine earn is peccati, ut hinc etiam doceret omnem quae
de concubitu nascitur carnem esse peccati; quando quidem sola quae non inde nata est,
non fuit caro peccati.
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nata est non fuit caro peccati". Cum beata Virgo concepta fuerit ex
concubitu nuptiali fuit caro peccati idest obnoxia peccato originali.
Cum ergo arguitur quod, Dei potentia, fieri potuit quod absque originali conciperetur, si loquaris de potentia ordinata, dico quod non potuit et de hac intelligit AuGUSTINUS qui dicit sine carne peccati hoc
fieri non potuit, si vero loquaris de potentia absoluta conceditur secundum quam posset primo damnare et interdum salvare eum. Addis de infestatione carnis: non intelligo quod ex culpa originali sit
ibi aliqua infestatio positiva ultra naturam sensualitatis quae nata est
adversari rationem sed solum est remotio ordinis qui erat ex iustitia
originali.
At id dedecuit Domino, quod quicquid Deus facit decens est, unde
cum Deus promisit beatam Virginem concipi, in originali ideo decuit
earn concipi, tamen ut ei qui singulariter de coelo venit similiter omne
huius mundi privilegium ei servaretur, tamen ut nullum reperiret cuius
eius adventus necessarius non esset, ut omnis puritas aliorum sub puritate Xristi esset, id signanter dicit ANsELMUS 'decuit ut Virgo tanta
puritate interesset qua maior sub Deo Xristo ', ita quod in hoc deficit
a Xristi puritate quia, quamvis fuerit in utero sanctificata et prae
ceteris post Xristum gratia repleta, tamen in originali fuit concepta.
Unde idem .ANsELMUS II libro Cur Deus homo cap.16, dicit: "dehumano
genere quod totum infectum erat peccato, hominem sine peccato quasi
azimum de fermento Deus assumpsit. Nam licet hominis eiusdem
conceptio munda sit et absque delectationis carnalis peccato, Virgo
tamen ipsa, unde assumptus est, in iniquitatibus concepta est, et in peccatis concepit eam mater sua [Ps. 50,7] et cum originali peccato nata est

342 At] sed Ad in ex.
333 J. DE PoLLIAco, Quodl. III, q. 3, art. 3 (ed. BALle, Joannis De Polliaco et Joannis De Neapoli quaestiones disputatae, cit., 70): "Et ideo de potentia Dei ordinata,
non puto quod ipsa ab originali potuerit praeservari". - 336 Cf. p. 813, 428-429.- 347 ANSELMus, De conceptu virginali et de peccato originali, cap. 18 (PL 158, 451): Decuit ut ea
puritate Virgo niteret, qua maior sub Deo nequit intelligi. - 351 ANSELMus, Cur Deus
homo, I. II, cap. 16 (PL 158, 416): Quapropter sicut eorum quae supra dicta sunt, rationem aperuisti: sic peto ut eorum, quae sum adhuc quaesiturus, rationem ostendas.
Primum, scilicet, qualiter de massa peccatrice, idest de humano genere, quod tatum infectum
erat peccato hominem sine peccato, quasi azimum de fermentato, Deus assumpsit. Nam
licet ipsa hominis eiusdem conceptio sit munda, et absque carnalis delectationis peccato,
Virgo tamen ipsa, unde assumptus est, est in inquitatibus concepta, et in peccatis concepit earn mater eius, et cum originali peccato nata est, quoniam et ipsa in Adam peecavil, in quo omnes peccaverunt.
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scilicet nativitate interiori in utero, quin et ipsa in Adam peccavit in
quo omnes peccaverunt".
Ex quo patet quod Sancti includunt beatam Mariam sub generali sententia APOSTOL! qua dicit omnes in Adam peccasse unde cum alii non
solum virtualiter sed formaliter contrahant peccatum originale eo quod
per commixtionem viri et mulieris concupienter generantur, quod beata
Virgo non solum virtualiter sed etiam formaliter contraxit originale
propter quod omnes, ut dicit APOSTOLus, in Adam mortui sunt et pro
omnibus mortuus est unus unis, quia ut dicit AuGUSTINUS I De civitate
cap. 6: "Omnes itaque qui mortui sunt in peccatis, nemine prorsus
excepto, sive originali, sive voluntate additis; et pro omnibus unus
mortuus, nullum omnino habens peccatum", id est Xristus, qui est
Agnus qui tollit peccatum mundi.
De quo Super Joannis sermonem, ait: "si autem Xristus Agnus Dei
et Joannes agnus. An non et ipse innocens? Sed omnes ex ilia propagine veniunt de qua cantat, gemens, David dicendo: Ego in iniquitatibus conceptus sum, solus ergo Agnus qui non sic venit non 'in iniquitate conceptus est nee in peccatis mater eius ', cum habuerit in
utero, quem Virgo concepit, Virgo peperit, quia fide concepit, fide suscepit".
Ista est sententia beati Ambrosii quam refert AuGUSTINUS Contra Julianum II libro sub hiis verbis: "Dicit beatus Ambrosius, unum solum
hominem mediatorem Dei et hominum, eo quod sit natus ex Virgine
nee senserit nascendo peccatum, generationis obnoxiae vinculis non teneri; omnes autem homines sub peccato nasci, quorum ortus in vitio
est, quia concupiscente voluptate attracti, prius subirent contagia peccatorum delictorum, quam vitalem spiritum".
Circa secundum, est intelligendum quod, ut probat AuGUSTINUS per
Scripturam, parvuli contrahunt peccatum et culpam originale.

365 AuausTrNus, De civitate Dei, I. XX, cap. 6, n. I (PL 41, 665): Omnes itaque mortui sunt
in peccatis, nemine prorsus excepto, sive originalibus sive etiam voluntate additis ... , et pro
omnibus 'vivus' mortus est, unus, id est nullum habens omnino peccatum. -370 AuausTrNus,
In Joannis Evangelium, tract. IV, cap. 1. n. 10 (PL 35, 1410): Venit Jesus; et quid dicit
ille? Ecce Agnus Dei. Si agnus innocens, et Joannes agnus. An non et ipse innocens?
Sed quis innocens? Quantum innocens? Omnes ex ilia traduce veniunt et ex illa propagine,
de qua cantat gemens David, Ego in iniquitate conceptus sum, et in peccatis mater mea
in utero me aluit. Solus ergo ille Agnus, qui non sic venit. Non enim in iniquitate conceptus est; quia non de mortalitate conceptus est: nee eum in peccatis mater eius in utero
aluit quem virgo concepit, virgo peperit quia fide concepit, et fide suscepit. -384 AuauSTINus, Contra Julianum, I. II cap. 9, n. 32 (PL 44, 695): Dicit beatus Ambrosius unum

811

De Beatae Mariae Virginis

390

395

400

405

410

Scriptum enim est, Gen. 17 [14]: infans sex dierum, cuius caro praeputii
circumcisa non fuerit, peribit anima illius de populo suo, quia testamentum meum dissipavit. Quod tractans AuGUSTINUS XVI De Civitate
Dei cap. 26 dicit, morire potest, quomodo hoc intelligatur: "cum haec
nulla sit parvuli culpa cuius dixerim animam perituram nee ipse dissipaverit contra Deum, sed maiores qui eum circumcidere non curaverunt: nisi quia etiam parvuli non secundum vitae proprietatem sed
secundum communem generis humanam originem, omnes, enim in
illo uno, scilicet Adam etc., dissipaverunt, in quo omnes peccaverunt",
prout enim deducit ANsELMUS libro De Conceptu virginali: tota natura,
quae per eum in posteros erat propaganda, eo peccante, est in omnibus
infecta quia sicut per eius generationem, si noii peccasset, divino munimine, iustitia originalis in propagatos ab ipso fuisset transfusa, sic
per eius libidinosam generationem, propagatur in omnibus nisi infecta,
quae tali iustitia spoliata, quam iustitiam tota natura debet habere in
quocumque, natura humana, per generationem hanc Adae, concipitur.
Ita quod, secundum ANSELMUM, peccatum originale non est nisi 'carentia iustitiae originalis cum debito habendi earn', unde cap. 2 dicit,
sic 'permansit igitur in natura debitum iustitiae integrae quam accepit et debitum satisfaciendi quia earn deseruit, sicut itaque, si non
peccasset, qualiter facta est, propagaretur '.
Ita post peccatum, qualem se fecit peccando, talis propagatur. Quantum igitur praesens, satisfacere pro peccato nee iustitiam derelictam
recuperare valet et corpus suum quod corrumpitur aggravat animam.
Et tunc maxime quando infirmus est, ut patet in infantia et in utero
matris ut nee intendere iustitiam possit, videtur necesse esse earn [na-

solum hominem mediatorem Dei et hominum, eo quod sit natus ex virgine nee senserit
nascendo peccatum, generationis obnoxiae vinculis non teneri; omnes voluptate concreti,
prius subirent contagia delictorum quam vitalem de hoc aere spiritum ducerent, .... 388-389 AUGUSTINUS, De civitate Dei, 1. XVI, cap. 27 (PL 41, 506): ... cum haec nulla
culpa sit parvuli, cuius dixit animam perituram; nee ipse dissipaverit testamentum Dei,
sed majores qui eum circumcidere non curarunt: nisi quia etiam parvuli, non secundum
suae vitae proprietatem, sed secundum communem generis humani originem, omnes in illo
uno testamentum Dei dissipaverunt, in quo omnes peccaverunt.-395 ANSELMus, De conceptu virginali et de peccato originali, cap. 2 (PL 158, 434-35): Videtur esse necesse eam
in infantibus nasci cum debito satisfaciendi pro primo peccato, quod semper cavere potuit
et cum debito habendi originalem iustitiam, quam servare valuit. _402 Cf. p. 794, 44403 ANSELMUS, De conceptu virginali et de peccato originali, cap. 2 (PL 158, 434): Remansit igitur in ea debitum justitiae integrae sine omni injustitia, quam accepit; et debitum satisfaciendi, quia eam deseruit; cum ipsa corruptione, quam propter peccatum incurrit.
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turam] in infantibus cum debito satisfaciendi pro primo peccato quod
cavere potuit et cum debito habendi originalem iustitiam, quam semper servare potuit vel valuit.
Nee impotentia excusat earn naturam humanam in infantibus, quia
in illis non solvit quod debet, quia ipsa sibi earn fecit, deserendo iustitiam in primis parentibus, in quibus tota erat. Et semper est habere
peccatum, quantum semper ad servandam iustitiam accepit sic esse; videri potest in infantibus peccatum originale secundum hoc, ergo quilibet
natus de Adam via naturali generationis _tenetur habere iustitiam, vel
aequipollentem primam gratiam, quam ex se non habet nee habere
potest.
Unde quidam retinentes quod talis carentia iust~tiae debitae inesse, non
est voluntaria in pueris nee istorum propagata voluntate, fuit causa
nativitatis de Adam, ponunt quod peccatum originale non habeat rationem culpae aliquo modo, sed tantum est reatus poenae.
Sed istam opinionem reprobat in Sententiarum II libro dist. 30, quia
ut inducitur per GREGORIUM Super Exoduin, in glossa et per AuGuSTINUM libro De natura et gratia cap. 4 et Super Psalmos et etiam De
fide ad Petrum peccatum originale est culpa. Per istud probat AuGuSTINUS I Contra Julianum: tali ratione Deus neminem punit saltim poena
animae, qualis est subtractio gratiae, offensa Dei et privatio vitae aeternae, sine · eius aliqua culpa, sed pueri, concepti in utero et nati,

427 PETRUS LoMBARDus, In Sententias, 1. II, d. 30, cap. 7 (ed. Ad Claras Aquas, 1916, I,
463-PL 192, 722): Manifestum est itaque omnes in Adam peccasse quasi in massa.428 GREGoruus MAGNus, Super Exodum, 1. II cap. 20 (PL 79, 731): Omnes enim homines
nati in peccatis sumus, atque ex carnis delectatione concepti, culpae nobiscum originem
traximus. Unde fit ut etiam ex voluntale nostra peccalis implicemur; Glossa est: "primogenitum asini mutabis ove" (Ex. 13, 13). _428-429 AUGUSTINUS, De natura et gratia, 1. I,
cap. 4 (PL 44, 250): ... quia sine peccato non sunt vel quod originaliler traxerunt, vel quod
malis moribus addiderunt. Omnes enim peccaverunt, sive in Adam sive in se ipsis, et egent
gloria Dei. _429 AUGUSTINus, Super Psalmos, Enarratio in ps. 50, n. 10 (PL 36, 591):
Nemo nascitur nisi trahens poenam, trahens meritum poenae. Dicit et in alio loco Propheta, nemo mundus in conspectu tuo, nee infans cuius est unius diei vita super terram. 429-430 FuLGENTius, De fide ad Petrum, cap. 26 (PL 40, 774): Firmissime tene et nullatenus dubites omnem hominem qui per concubitum viri et mulieris concipitur cum originali
peccato nasci, impietati subditum, mortique subieclum, et ob hoc natura irae {ilium nasci.
_430-431 AuGUSTINus, Contra Julianum 1. I, cap. 4, n. 13 (PL 44, 648): ... et die unde
imago Dei tam capitali supplicio puniatur, ut vita privetur si peccatum a nascentibus originate non trahitur. IBID., cap. 7, n. 32 (PL 44, 663): ... utrum Deus justus nulli obnoxiam peccalo imaginem suam privare vita possit aeterna?
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puniuntur peccato originali quod ex origine contrahunt, ergo peccatum originale est culpa et non solum reatus poenae.
Unde ibi dicit AuausTINUS nee a Deo credo damnari aliquam animam
quam videretur nullum habere peccatum; aliud fortissimum atque invictissimum requirendum est, quod nihilominus cogat Dominum credere
ullarum animarum, sine culpa, damnatorem et in eodem dicit: "unde
imago Dei, tam capitali supplitio puniatur, ut vita privetur, si peccatum a nascentibus non trahatur ?".
Item si ponis peccato originali istum reum esse poena spirituali, cum
nullus digne aut iuste puniatur in eo in quo non est culpabilis, unde
AuausTINus ibi dicit quod: "Deus iustus ulli obnoxiam pecc~to animam, imaginem eius, potest privare vita?", ergo si ex peccato alius
est reus poena spirituali oportet quod in hoc talis reus sit aliquo
modo culpabilis.
Ita, reatus poenae non necessario excludit gratiam Dei, nisi in tali
reatu includatur, aliquo modo, culpa, quia contritus etiam manet reus
poena et tamen non repugnat sibi gratiam sed constat quod peccatum
originale cum includat Dei offensam iuxta illud Eph. 2[4]: nascimur,
natura, filii irae, ergo· peccatum originale non solum dicit reatum poenae sed, aliquo modo, culpam.
Unde AMBROSIUS Contra Novatianos dicit: "omnes sub peccato nascimur quorum ortus in vitio est, sicut lectum habens ecce enim conceptus
sum et in peccatis concepit me mater mea". Caro autem Xristi damnavit
peccatum, quando nascendo non sensit, quando moriendo crucifixit,
ut in carne vestra esset iustificatio per gratiam, ubi erat antea calumnia per culpam.
Unde dico quod peccatum originale non tantum dicit reatum poenae
sed etiam culpae, non proprie ut est culpa actualis, sed large prout
dicit voluntarium quod sufficit ad hoc quod, existens in tali peccato,
dicatur filius irae et dignus puniri visione Dei et eius gratia. Quod
enim non sit culpa proprie, idest proprio et actu propriae voluntatis
patet de se.
Unde AuausTINus XVI De Civitate cap. 26, dicit exponens illud
Ps. [118, 119]: "estimavi praevaricatores omnes peccatores terrae, quia

454 AMBRosiUs, De poenitentia, I. I cap. 3, n. 13 (PL 16, 470): Nam omnes homines sub
peccato nascimur, quorum ipse ortus in vitio est, sicut habes lectum, dicente David: Ecce
enim in iniquitatibus conceptus sum, et in delictis peperit me mater mea. _4 66 AuGUSTINUS, De Civitate Dei, 1. XVI, cap. 27 (PL 41, 506): ... quo pacto quod legitur in

I

814

Immaculata Conceptione Quodlibet

470

475

480

485

490

omnes legis alicuius praevaricatae sunt rei, qui aliquo peccato tenentur obstricti, quam ob rem si etiam parvuli, quod vera fidens [pro
fides] habet, nascuntur non proprie sed originaliter peccatores, unde
illius gratiam remissionis peccatorum necessariam confitemur; profecto, eo modo quo sunt peccatores, etiam sunt praevaricatores illius
legis quae in Paradyso data est, ignoscuntur".
Ita quod AuGusTrNus plane ponit istam distinctionem quod aliud est
culpa proprie cum dicit parvulos praevaricatores, omnis enim praevaricatio est culpa non proprie quia scilicet non propria voluntate et tale est peccatum personale "quia vitio personae fit", ut dicit
ANsELMUS De conceptu virginali cap. I; aliud vero est culpa non proprie, quia non propria voluntate, sed voluntate alterius, per cuius voluntatem malam, tota natura est vitiata.
Unde AuGUSTINUS libro De nuptiis et concupiscentia, 2, quaerenti
Juliano: 'per quas ruinas ingreditur in parvulo peccatum, dicit quod
Scriptura respondet per unius hominis inobedientiam' et alterius quaerenti an istud peccatum intret in omnes per naturam vel per voluntatem, respondeo, inquit, AuGUSTINUS: "prorsus originale peccatum ex
voluntate esse quia ex voluntate primi hominis seminatum est, ut in
illo esset et in omnes transiret". Et IPSE in Sermone de verbis apostolicis, dicit: 'vitium quidem concupiscentiae est in anima'; sed ex
carne contraxit natura quippe humana, ex voluntate primorum parentum venienti vitio est sauciata, igitur peccatum originale est culpa;
non propria nascentur voluntate sed voluntate primi parentis, Adae.
Et ad salvandam rationem culpae, isto modo, quod parvulus iuste possit puniri poena damni, sufficit voluntas primi parentis unde arguo sic

Psalmo verum est Praevaricatores aestimavi omnes peccatores terrae, nisi quia omnes
legis alicuius praevaricatae sunt rei, qui aliquo peccato tenentur obstricti? Quamobrem si
etiam parvuli, quod vera fides habet, nascuntur non proprie, sed originaliter peccatores,
unde illis gratiam remissionis peccatorum necessarium confitemur; profecto eo modo quo
sunt peccatores etiam praevaricatores legis illius, quae in paradiso data est, agnoscuntur.
_478 ANSELMus, De conceptu virginali et de peccato originali, cap. I (PL 158, 434): Peccatum autem, quod quisque facit, postquam persona est, personale potest nominari, quia
vitio personae fit. - 481 AuGUSTINus, De nuptiis et concupiscentia, I. II, cap. 27, n. 47
(PL 44, 463): Adhuc quaerat, per quid peccatum inveniatur in parvulo. Respondeant
ei paginae sanctae: per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit . ... per unius
inoboedientiam peccatores constituti sunt multi. Ibid.: Quaerit forte, utrum et originale peccatum? Respondeo prorsus et originale peccatum: quia et hoc ex voluntate primi hominis
seminatum est, ut et in illo esset, et in omnes transiret. - 488-489 AuGUSTINus, De verbis
Apostoli, serm. 152 (PL 38, 819-25) passim.
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ilia voluntas sufficit ad hoc quod deordinatio sit culpabilis quae ·sufficit ad hoc quod poena, pro ea inflicta, sit iusta. Ista patet quia
poena spiritualis respiciens animam quae, pro peccato alterius, refligitur, necessario ad hoc ut sit iusta, requirit culpam in punito.
Et ideo si voluntas alterius sufficit ad hoc quod talis deordinatio quae
punitur sit culpa, sed in parvulo ad hoc quod poena sit, qua pro deordinatione originali punitur, iusta, sufficit voluntas primi parentis; quia Dei
visio et divina acceptatio ad gratiam, immortalitas non erat debita
naturae humanae nee etiam totalis subiectio sensualitatis ad spiritum
sed erat ex munere Dei. Sic conferentur et sua lege statuentur ut
haec natura haberet, sic quod earn iustitiam servaret et servare deberet, quam, si voluntate primi perderet, nullus haec haberet, qui ab
eo descenderet, sed istis privaretur.
Constat quod talis lex iuste a Deo institui debuit vel potuit quia, sicut
si Adam in iustitia perstitisset, in se omnia haec et in s~a posteritate
haberet, sic eas privaretur in se et in sua posteritate si mala voluntate
peccaret. Et ita in hiis filii eius iuste puniuntur per malam voluntatem Adae et ad hoc quod haec poena sit iusta sufficit mala voluntas Adae.
Unde quia ilia filiis Adae non erat debita nisi ex divina lege gratuite
sic ordinante, ideo eadem iusta lege eis subtrahuntur per voluntatem
malam Adae.
Et haec est ratio quare poena solum damni puniuntur et non sensus,
aut damni scilicet substractione [non] boni naturalis sed tantum supranaturalis, puta gratiae et visionis, quia in talibus non debet puniri
quae personalia bona sunt et eis naturaliter debita qui personalem
culpam non commiserunt, sed tantum puniuntur in supernaturalibus
bonis, scilicet subtractione iustitiae originalis et gratiae ac visionis
Dei, quae vere in Adam et per Adam in omnibus, divino munere, erant
disseminanda nisi sua mala voluntate perderet in se et in allis. Quo
cadente, ab omnibus iuste auferentur.
Et ad hoc valet exemplum AuGUSTIN! de rege conferente castrum militi et suae posteritati. Ita quod sola voluntas Adae peccantis sufficit
ad hoc quod ista sit poena Dei inflicta, ergo ipsa etiam sufficiet ad rationem culpae prout requiritur in peccato originali.
Circa tertium est videndum quod, secundum BERNARDUM, celebratio
non debetur nee fit nisi in reverentiam et honorem sanctitatis eius de

528 BERNARDus, epistola 174, Ad canonicos Lugdunenses, De conceptione sanctae Mariae
(PL 182, 331-336).
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quo sollemnizatur. Et ratio est quia sanctis talis honor exhibetur propter coniunctionem quam habent ad Dominum prae allis.
Attendendo igitur ad id propter quod debet fieri sollemnitas, nee de
beata Virgine nee de aliquo debet fieri festum nisi secundum quod habent coniunctionem ad Deum; peccatum autem, non solum actuale
sed etiam originale, distinguit et separat a Deo cum includat offensam
Dei, unde communiter conceditur quod considerando conceptionem beatae Virginis, pro signo et instanti quo fuit in originali, non fit nee fieri
debet festum conceptionis, sed tantum considerando ad signum et instans in quo fuit beata Virgo sub gratia sanctificante.
Et ideo, secundum hoc, magis deberet vocari festum sanctificationis
quam conceptionis.
Unde BERNARDus, de hac festivitate pro instanti conceptionis non fienda
dicit, in Epistula ad Canonicos Lugdunenses: "an forte inter amplexus
maritales sanctitas ipsi conceptioni immiscuit ut simul sanctificata fuerit et concepta? Nee licet quidem admittit ratio. Quomodo namque
sanctitas sine spirituali sanctitate et aut spiritualis societas sine peccato
fuit? Aut certe peccatum ibi quomodo fuit ubi libido non defuit? Nisi
quis dicat earn de Spiritu Sancto et non de viro conceptam fuisse.
Sed hoc hactenus inauditum. Lego denique Spiritum Sanctum in earn,
non cum ea venisse: Spiritus Sanctus super [veniet] in te".
Et si licet loqui quod Ecclesia sentit, dico Gloriosam "de Spiritu Sancto
concepisse et non a Virgine peccati esse: aliter ubi est praerogativa Domini Matris qua singulariter et dici exaltare et munere prolis et in-

543 GLossA ORPINARIA, (ed. cit., t. V, coil. 45-6): An forte inter amplexus maritales
sanctitas se ipsi conceptioni immiscuit, ut simul et sanctificata fuerit et concepta? Nee
hoc quidem admittit ratio. Quomodo namque aut sanctitas absque Spiritu sanctificante,
aut Sane to Spiritui societas cum peccato fuit? Aut eerie peccatum quomodo non fuit,
ubi libido non defuit? Nisi forte quis dicat de Spiritu Sane to eam et non de viro conceptam
fuisse. Sed id hactenus inauditum. Lego denique Spiritum Sanctum in eam, non cum ea
venisse, dicente Angelo: Spiritus Sanctus superveniet in te. Et si licet loqui quod Ecclesia
sentit (et verum ipsa sentit) dico gloriosam de Spiritu Sancia concepisse, non autem et conceptam fuisse: dico peperisse virginem, non tamen et partam a virgine. Alioquin ubi erit
praerogativa Matris Domini qua singulariter creditur exaltare et munere prolis et integritate carnis si tantumdem dederis et matri ipsius? Non est hoc Virginem honorare sed
honori detrahere. Si igitur ante conceptum sui sanctificari minime potuit, quoniam non
erat; sed nee ipso quidem conceptu, propter peccatum quod inerat; restat ut post conceptum in utero iam existens sanctificationem accepisse credatur, quae, excluso peccato,
sanctam fecerit nativitatem, non tamen et conceptionem. - 551 BERNARDus, epistola 174,
n. 7, Ad canonicos h:igdunenses, De conceptione sanctae Mariae (PL 182, 335-36): Spiritus Sanctus dicitur Deus et donum Dei, et charitas, et sola charitas eum incarnari fecit.
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tegritate carnis? Si dederis quod et matris ipsius, non est Virginem
honorare sed Virginis honori detrahere, si igitur ante conceptum
sui sanctificari minime potuit, quia non erat, sed nee ipso quidem conceptu, propter peccatum quod inerat. Restat ut ponit, conceptum iam in
utero existens sanctificationem accepisse credatur, qui excluso peccato sanctam fecerit nativitatem, non tamen et conceptionem".
Ex dictis beati BERNARDI accipio, primo, quod beata Virgo concepta
ex viro et muliere fuit concepta in originali et omnes alii de Adam
descendentes, et hoc privilegium soli Xristo convenit, qui solus sine
viro, sed Spiritu Sancto conceptus fuit, unde postquam dixerat "aut
crede quomodo peccatum non fuit ubi libido non defuit", subdit, qtiam
ob rem et si paucis filiis hominum datum est cum sanctitate nasci non
tamen concipi ut uni servaretur solum praerogativa conceptionis, qui
omnes sanctificaret solus, quia absque peccato veniens praerogatorem
faceret peccatorem; solus itaque Dominus Jesus de Spiritu Sancto
conceptus, quia solus, etiam ante conceptum, sanctus.
Quo excepto, universos respicit ex Adam natos, quod unus humiliter
de se ipso ac veraciter confitetur in iniquitatibus conceptus sum et
in peccatis meis concepit me mater mea. Et circa hoc mihi magnum
argumentum auctoritas beati BERNARDI, qui ex revelatione Dei et non
ab homine fettur, ipsum confiteri notitiam Scripturae habuisse. Nee
estimo quod circa id erraverit ad beatam Virginem pertinens cum sic
extiterit beatae Virgini inter coeteros magis devotus, eius spiritualis
ioculator, decantans plenius eius laudes. Unde somnium aut fictionem
reputoet non Dei revelationem quamquidam fingunt eum cuidam apparentem monacho dixisse quod peccavit sic dicendo et maculam in gloria
patitur eo quod maculam culpae originalis dixit in Virginis conceptu.
Istam fictionem renuo, quae nullo firmatur robore, et beati BERNARDI
scriptum amplector autenticum, Scripturae veritate solita confirmatum.
Secundo accipio quod de conceptione beatae Mariae non est festinandum prout peccato fuit subiecta, quia tunc erat sub opposito sanctitatis, unde ait: cum hoc ita se habeat, quae iura et ratio festivae conceptionis, quo pacto, inquam, aut sententiis asseretur conceptus qui de
Spiritu Sancto non est, ne dicam de peccato est, aut quomodo festus
habebitur qui minime sanctus est? Libenter haec gloriosa hoc honore
carebit, quo vel peccatum honorari vel falsa induci inde sanctitas.

57 7•579

aut fictionem reputo et non Dei revelationem quam quidam fingunt eum cuidam
monacho dixisse quod peccavit, rep. in tex.
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Igitur pro tempore vel instanti vel signo quo fuit concepta in culpa
non est festinandum, sed pro signo vel instanti vel tempore quo purgata a culpa fuit et in gratia.
Et huic virtuti consentiunt ILLI qui instans dividunt in signa in quorum uno fuit in culpa et in alio in gratia et sanctitate et ILLI qui in
tempore ponunt solum instans pro culpa, totum tempus in gratia. Et
ILLI qui conceptam dicunt sine culpa. Omnes enim ISTI ad hoc !aborant ut salvent rationalem festivitatem fieri pro statu gratiae et non
culpae.
Tertio accipio quod non potuit simul esse in eodem instanti concepta
et sancta. Dicit enim beatus BERNARnus: in ipso enim conceptu non
potuit sanctificari, quia peccatum inerat itaque simul non est peccatum et sanctitas seu gratia, cuius ratio est quia impossibile est quod
aliquis sit simul dignus vita aeterna et indignus vita aeterna cum implicet contradictoria sed per hoc quod aliquis est in peccato originali
est indignus vita aeterna, ergo impossibile est quod aliquis simul sit
in culpa et gratia.
Nee videlicet distinctio instantis per signa, quia cum instans sit indivisibile realiter, in eodem qui realiter indivisibili essent opposita realiter, nee distinctio talis signorum quae non est realis facit aliud ad hoc

593 et huic virtuti, rep. in tex.j Praeter Gand. pluries citatum, cf. I. DE NEAPOLI, Quodl. IX,
q. 14 (ed. C. BALrc, Ioannis de Polliaco et Ioannis de Neapoli quaestiones disputatae de immaculataconceptione beatae Mariae Virginis, in Bibliothecamarianamedii aevi, I, Sibenici, 1931,
93): "De hac quaestione sunt duae opiniones. Quidam enim dicunt quod in primo instanti
infusionis animae in corpore beatae Virginis, fuerunt simul in ipsa, culpa originalis et
gratia sanctificans. Quod probant sic: Expellens et expulsum sunt simul; sed gratia
expellit culpam: ergo simul possunt esse et sunt saltern pro aliqua duratione. Addunt
tamen duo pro declaratione suae opinionis. Et primum est quod licet gratia et culpa
non possunt esse simul in esse permanenti, seu pro aliqua magna duratione, possunt
tamen esse simul in quodam transitu seu pro aliquo uno instanti. Secundum est quod
tale instans, scilicet primum unionis animae eius cum corpore est dividendum in tria
signa, in quorum primo fuit in ea culpa originalis et non gratia; in secundo autem fuerunt simul in ipsa in quodam transitu culpa et gratia; in tertio autem fuit in ea solum gratia et non culpa".-594 R. DE CoWToN, Sent. III, d. 3, q. un. (ed. B. HECHICH, De immaculata conceptione beatae Mariae Virginis, cit., 101): "Sed quia hie de potentia Dei agitur, quam negare non intendo nisi includat contradictionem manifestam earn negare et,
ut ID.ihi videtur, nulla contradictio includitur si ponatur quod Deus faceret quod anima
beatae Virginis tantum per unum instans fuerit in culpa, et per totum tempus sequens
in gratia, ideo concedo quod hoc Deo sit possibile. Quod tam per rationes quam per
exempla declaro et declarando propositum arguam contra opinionem". - 596 Duns Scoto
saepe citatus et alii auctores saec. xrr: cf. 766, 56.
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610 quod contradictoria possint simul realiter esse in eodem. Utrum autem
beata Virgo per solum instans potuit tantum esse in culpa et per totum
sequens tempus esset in gratia, ut quidam volunt, pro nunc dimitto,
quia sive hoc sit sive non, statim habetur propositum quod pro illo
instanti quo fuit concepta non fuit sancta et pro illo tantum non est
615 festinandum sed pro illo tempore quo fuerit sancta.
Et quia de hoc intendo alias habere quaestionem, utrum aliqua forma
possit per solum instans durare, pro nunc sufficiat quod credo quod
Beata fieri potuit purgata a peccato et fuit sancta et in gratia.

[II. Ad rationes]
Ad rationes patet per dicta.

1. FONTES

a. manuscripti
AEGIDIUS RoMANus, Quodlibet (cod. Vatic. Ottob. lat. 471).
ANONYMUS [GuiLLELMUS (DE) WARE], Quodlibet (cod. Vatic. lat. 932).
BERNARDUS (DE) ALVERNIA, Quodlibet contra dicta Henrici de Gandavo (cod.
· Vatic. 471; cod,. Parisiis, bibl. Nat. 15849, nova comparatio lat. 1465;
cod. Trecis, bibl. Com. 662).
DuRANDUS (DE) S. PoRTIANo, Quodlibet (cod. Tolosae, bibl. Com. 744; cod.
Dertusae, bibl. Cap. 43 (D); cod. Matriti, bibl. Nat. 226).
EusTACHIUS (DE) GRANCOURT, Quodlibet (cod. Parisiis, bibl. Nat. lat. 15850).
FRANCISCUS (DE) MEYRONIS, Quodlibet (cod. Vatic. lat. 900; cod. Vindebonae,
bibl. Palat. 1637)- Sermo (cod. Munster, bibl. Univ. Q. 798, 116r119r)- Sermo (cod. Claramonti, bibl. Com. 18606, 169r).
GERARDUS (DE) BoNONIA, Quodlibet (cod. Barcinonae, archiv. Coronae Arag.
Ripoll. 95; cod. Florentiae, bibl. Nat. II. II. 280; cod. Parisiis, bibl. Nat.
lat. 17485).
Gumo TERRENUS, Quodlibet (cod. Vatic. Borgh. 39; Bononiae, bibl. Com. A.
1024)- In Decretum Gratiani (cod. Vatic. lat. 1453).
GuiLLELMUS (DE) OcKAM, Quodlibet (cod. Parisiis, bibl. Nat. lat. 16398,
17841; cod. Vat. lat. 3075; cod. Vat. lat. 956; cod. Vat. Chigi B.V. 93;
cod. Giessen. 733; cod. Erfurt, bibl. Amplon, 8°. 76).
HERVEUS NoEL BRITO, Quodlibet (cod. Avennione 285; cod. Parisiis, bibl.
Nat. 14572; cod. Vat. lat. 861; cod. Vat. lat. 817; Senae, L.IV.33; cod.
Tolosae, bibl. Com. 743; cod. Vindobonae, bibl. Reg. lat. 1382; Berolini,
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468; cod. Cameraci, 435; cod. Matriti, bibl. Nat. 226; cod. Patavii, bib!.
Ant. 295; cod. Parisiis, bibl. Nat. lat. 14572).
IoANNES (DE) NEAPOLI, Quodlibet (cod. Lipsiae, bib!. Univ. 542 [L]; cod.
Florentiae, bibl. Nat. Conv. Supp. I.X.10 [F]; cod. Neapoli, bibl. Nat.
VII.B.28; cod. Reims, bibl. Com. 502; cod. Vatic. lat. 772; cod. Argentorati, 57; cod. Dertusae, bib!. Cath. 43 (D), 244; cod. Tolosae, bibl. Com.
744; cod. Venetiis, bibl. Marc. Z.L.139; ed. ALVA (DE) Y AsTORGA P.,
Radii Solis ... , Lovanii, 1666, 1898-1906).
IoANNES (DE) PoLLIAco, Quodlibet (cod. Florentiae, bibl. Nat. II.1.117; cod.
Parisiis, bib!. Nat. lat. 15372, 14565; cod. Vat. lat. 1017, 1086).
IoANNES PECKAM, Quodlibet (cod. Florentiae, bib!. Nat. J.I.3).
MATTHEUS (DE) AQUASPARTA, Quodlibet (cod. Tuderti, bibl. Com. 44; cod.
Asisii, bibl. Com. 134).
NICOLAUS TRIVET, Quodlibet (cod. Basileae, bib!. Univ. B.IV.4).
RAIMUNDUS RIGAULD [vel IACOBUS (DE) QUESNOY], Quodlibet (cod. Tuderti,
bib!. Com. 98; cod. Patavii, bib!. Ant. 426).
ROBERTUS HoLCOT, Quodlibet (cod. Oxoni, bib!. Balliol Coli. 246).
b. typis expressi
AEGIDIUS RoMANus, Quodlibet (ed. Bononiae, 1481; ed. Venetiis, 1502).
ALBERTUS MAGNus, Sent., III (Opera omnia, ed. Borgnet, XXVIII).
ALEXANDER HALENSIS, Summa theologiae, III (ed. ad Claras Aquas, IV, 1948).
ALEXANDER NECKAM, Expositio super cantica canticorum (ed. NoYON A.,
Alexandre Neckam, in Notes bibliographiques sur l'histoire de la theologie
de l' Immacutee-Conception, in Bulletin de Litterature ecclesiastique, 6
[1914], 217).
.
ALvA (DE) Y AsTORGA P., Bibliothecae virginalis Mariae mare magnum (3 voll.
Matriti, 1648).
ALVA (DE) Y AsToRGA P., Sol veritatis cum trituratione et ventilabro seraphico ... (Matriti, 1659).
ALVA (DE) Y AsToRGA P., Monumenta antiqua seraphica pro immaculata conceptione virginis Mariae ex variis auctoribus religionis sarephicae in unum
comportata et collecta (Lovanii, 1665).
ALvA (DE) Y AsTORGA P., Radii solis caeli seraphici ac zeli veritatis pro
immaculatae conceptionis mysterio Mariae . . . (Lovanii, 1666).
AMBROSIUs, Opera omnia (PL 14-17).
ANSELIIWS, Opera omnia (PL 158-159).
ANsELMUS (PSEUDo), Sermo de Conceptione B. Mariae (PL 159, 319-324).
ANSELMUS (PSEUDO) [EADMERUS CANTUARIENSIS], Tractatus de conceptione S.
Mariae (PL 159, 301-318; ed. THURSTON H.-SLATER T., EADMERI MONACHI CANTUARIENSIS, Tractatus de Conceptione sanctae Mariae, olim sancto
Anselmo attributus, nunc primum integer ad codicum fidem editus, adiectis
quibusdam documentis coaetaneis, Friburgi Brisgoviae, 1904, 1-52).
ARISTOTELES, Opera latine, cum commentariis Averrois (ed. Venetiis, 1483).
ARISTOTELEs, Opera omnia, graece et latine (ed. A. F. DmoT, 5 von. Parisiis,
1848-1874).
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AuGuSTINus, Opera omnia (PL 32-47).
AuGUSTINus, De natura et gratia (PL 44, 247-290; ed. URBA C. F.- ZYCHA I.,
S. AuRELII AuGUSTIN!, Opera, in Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, 60, Vindobonae-Lipsiae, 1913, 231-300).
AuGUSTINUS (PSEUDo), De assumptione beatae Mariae Virginis (PL 40, 11411148).
AUGUSTINUS (PSEUDO) [QUODVULTDEUS ?), Adversus quinque haereses (PL 42,
1101-1116).
AUGUSTINUS (PSEUDO) [FULGENTIUS RUSPENSIS), De fide ad Petrum (PL 40,
753-779).
BERNARDus, Epistola 174 ad canonicos lugdunenses, De conceptione sanctae
Mariae (PL 182, 332-336).

Bibliorum sacrorum glossa ordinaria primum quidem a Strabo Fulgensi collecta ... cum postilla Nicolai Lyrani (6 voll. ed. Venetiis, 1603).
BoNAVENTURA, Sent., III (Opera omnia, III, ed. ad Claras Aquas, 1887).
Decretum Gratiani (ed. Venetiis, 1591; ed. FRIEDBERG A., in Corpus iuris
canonici, I Lipsiae, 1922).
DoucET V., FR. MATTHEI AB AQ., Quaestiones disputatae de gratia (Quaracchi,
1935).
DuRANDus DE S. PoRTIANO, Sent. I-IV (ed. Venetiis, 1571; ed. Lugduni,
1587).
[EADMERUs CANTUARIENsrs], Tractatus de conceptione S. Mariae (PL 159,
30-318; ed. THURSTON H. - SLATER T., Eadmeri monachi Cantuariensis,
Tractatus de Conceptione sanctae Mariae, olim sancto Anselmo attributus,
nunc primum integer ad codicum fidem editus, adiectis quibusdam documentis coaetaneis, Friburgi Brisgoviae, 1904, 1-52).
[EADMERus CANTUARIENsrsj, De excellentia virginis Mariae (PL 159, 557-570).
FRANCiscus (DE) MEYRONIS, Sent. I-IV (ed. Venetiis, 1506).
FRANCiscus (DE) MEYRONIS, Sermones de laudibus sanctorum (ed. Venetiis,
1493).
FuLGENTIUS RusPENsrs, De fide ad Petrum (PL 40, 753-779).
GoDEFRIDUS DE FoNTIBus, Le huitieme quodlibet de Godefroid de Fontibus
9.IV (ed. DE WuLF M.- HoFFMANS J., in Les philosophes belges, IV,
Louvain, 1924, 51-60).
GREGORIUS MAGNUS, Opera omnia (PL 75-79).
GurLLELMUs (DE) OcKAM, Quodlibet (ed. Parisiis, 1487; ed. Argentorati, 1491).
GurLLELMUS (DE) WARE, Sent. III, d. 3 (ed. in FR. GuLIELMI GuARRAE, FR.
JoANNIS DuNs ScoTo, FR. PETRI AuREOLI, Quaestiones disputatae de immaculata conceptione beatae Mariae virginis, ad Claras Aquas, 1904,
1-11).
HEcHICH B., De immaculata conceptione beatae Mariae virginis secundum
Thomam De Sutton O.P. et Robertum De Cowton O.F.M. (Bibliotheca
immaculatae conceptionis, VII, Romae, 1958).
HENRICUS GANDAVENSIS, Quodlibet (ed. Parisiis, 1518; ed. Venetiis, 1608;
ibid. 1613; Quodl. XV, p. 13, ed. GorcoECHEA Y VITERI J. M., Doctrina
Mariana de Enrique de Gante, Limae, 1944, append.).
HERVEUS NoEL BRITO, Sent. I-IV (ed. Parisiis, 1647).
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HERVEus NoEL BRITO, Quodlibeta maiora et minora et Tractatus (ed. Venetiis, 1513).
HIERONYMus, Breviarium in Psalmos (PL 26, 821-1270).
HYLARIUs, De Trinitate (PL 10, 9-471).
INNOCENTIUS III, Prima collectio decretalium In III (ed. FRIEDBERG A., in
Corpus iuris canonici, II, Lipsiae, 1891).
IOANNES CHRISOSTOMUS, Opera omnia (PG 47-64).
IOANNES DAMASCENUS, Opera omnia (PG 94-96).
IoANNEs (DE) BACONTHORP, Quodlibet (ed. Cremonae, 1618).
IoANNEs (DE) BACONTHORP, Sent., III-IV (ed. Venetiis, 1528).
IOANNES (DE) BACONTHORPE, Textus de immaculata conceptione (ed. SAGGI
L. M., IoANNIS BACONTHORPE, Textus de immaculata conceptione, in Car-

melus, 2 [1955], 216-303).
IoANNEs (DE) NEAPOLI, Utrum B. Virgo contraxerit peccatum originate? Utrum B. Virgo in primo instanti potuerit sanctificari? (ed. BALI6 C.,
IOANNIS DE POLLIACO ET IOANNIS DE NEAPOLI, Quaestiones disputatae

de immaculata conceptione beatae Mariae virginis, Bibliotheca mariana
medii aevi, I, Sibenici, 1931).
IoANNEs (DE) PoLLIACO, Quaestio de immaculata conceptione beatae Mariae
virginis (ed. BALI6 C., cfr supra).
IoANNES DuNs ScoTo, Sent., III, d. 3, q. 1 (Textus Ordinationis et diversarum
Reportationum, ed. BALI6 C., Ioannes Duns Scotus doctor immaculatae
conceptionis, I, Bibliotheca immaculatae conceptionis, V, Romae, 1954).
IsmoRus, Sententiae (PL 83, 537-738).
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TABULA REFERENS INCIPIT ET EXPLICIT
N.B.- Ad integralem usum tabulae huius, notantur etiam Incipit Quodlibetorum iam editorum: cf. indicationes in MARIANUM, 32,1970, 31-47. Explicit vero coniunguntur eorum Incipit, independenter ab ordine alphabetico.
- De beata Virgine querebatur utrum ipsa contraxit originale peccatum quod sic arguebatur.
Expl.: Et sic locuntur Auctores.
A.NoNIMus, III, 5
754-764
- Deinde circa naturam rationalem scilicet humanam.
Expl.: Per supradicta patet responsio ad ea que in contrarium replicata
sunt.
DE FoNTAINES, VIII, 4
- Et queritur utrum beata Virgo fuerit per aliquam sanctificationem
liberatam a fomite.
Expl.: Et plus collatum quam fomes ab ea ablatum fuit, modo supradicta.
DURANDUS, III, 12 785-792
- Primum, supposito quod beata Virgo fuerit concepta in peccato originali, utrum de eius conceptione debeat celebrari.
Expl.: Credo quod Beata fieri potuit purgata a peccato et fuit sancta
in gratia. Ad rationes patet per dicta.
TERRE, III, 14
798-820
- Quantum ad primum quesitum est utrum beata Virgo habuerit peccatum originale.
Expl.: Quod tunc factum fuisset si numquam peccatum originale contraxisset.
TRIVET, IV, 8
764-772
- Quarta decima questio est: utrum beata Virgo in primo instanti,
in quo fuit sub peccato originali, potuerit sanctificari.
Expl.: Si id quod sequitur est impossibile. DE NEAPOLI, IX, 14
- Quorum primum erat de conceptu gloriose Virginis, quo Virgo Maria concepta est in matre sua.
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Expl.: Sed ex pollutione, quam in semine suo parentes sui fecerunt.

GANDAVENSIS, XV, 13
Secundo adhuc queritur: An Matris Christi conceptio sit celebranda.
Expl.: Et singulis in hac questione et precedente dictis.
DE BACONTHORP, III, 14
- Secunda quaerebatur de foma quantum ad modum vel durationem
essendi.
Expl.: Aut tanquam ex contrario in ipsum. GERARnus, IV, 18 773-785
- Secunda, quaerebatur de peccato originali spiritualiter comparando
ipsum.
Expl.: Quia non esset dare tale per accidens.
AEGIDIUS, VI, 20
-Secunda queruntur duo: utrum sancta Virgo Maria fuit concepta
cum originali, secundo utrum debeat eius conceptio celeb.
Expl.: (1) Cum sit utriusque una caro.
(2) Et fertur hoc celebratum esse ex Divina Revelatione.
AQUASPARTA, II, 7, 8, 732-736
- Si essent duo qualis erat Virgo gloriosa.
Expl.: [non potui examinare.]
PECHAM, II, 17
- Undecima questio est utrum beata Virgo contraxerit peccatum originale.
Expl.: Et per hoc patet ad questionem et ad argumentum etiam factum in obiiciendo.
DE NEAPOLI, VI, 11
- Utrum beata Virgo. fuerit concepta in peccato originali et arguitur
quod non.
·
Expl.: Quantum ad intensionem gratie non tamen quantum ad carentiam culpe cuiuscumque.
HERVEus, IV, 15
- Utrum beata Virgo fuerit sanctificata in instanti creationis vel infusionis anime sue.
Expl.: Et quod ab hoc earn redimeret.
HERVEus, VII, 22
- Utrum beata Virgo poterat stetisse in peccato originali tantum per
instans.
Expl.: Non potuit stetisse in peccato originali per instans.
DE OcKAM, III, 9
- Utrum beata Virgo potuerit fuisse concepta in originali peccato,
quod non.
Expl.: Quod hec Alma sicut beata Virgo concipit.
GuALTERius, ff. 54, r,b-v,a 792-798

-
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De Beatae Mariae Virginis
- Utrum beata Virgo preservari potuit ne contraheret originale.
Expl.: Non puto quod ipsa ab originali potuerit preservari.
DE PourLLY, III, 3
- Utrum conceptio beate Virginis sit celebranda ratione conceptionis.
Expl.: Ad alia apparet per dicta.
ALVERNUS, XV, 13 738-753
- Utrum doctrina venerabilis Anselmi rationabiliter debeat reprobad . . . : Idem dicit de beata Virgine quod fuit.
Expl.: [desit].
HoLCOT, III, 53
- Utrum gratia sanctificans fuit beate Virgini infusa in primo instanti
sue creationis.
Expl.: Sicut patet cum ex nigro fit album, ut habetur VIII PhysicoDE SuTToN, III, 15
rum.
- Utrum in beata Virgo fuit fomes peccati.
Expl.: Et si aliquando habuit patet ex dictis quomodo exctinctus fuit.
DE 0CKAM, III, 10
- Utrum Mater Domini nostri Jhesu Xristi fuerit sanctificata per
totam capacitatem beatissime anime sue.
Expl.: Habes perfectiores potentias sicut margarita est albior quam
sit equus.
DE MEYRONES, II, 4
- Utrum sit licitum celebrare festum Conceptionis Virginis Marie.
Expl.: [desit].
DE GRANDCOURT, II, u.q. 753
- Utrum solus Christus sit vel fuerit conceptus sine peccato originali?
Expl.: Saltern sub ratione divine maternitatis; igitur etc.
DE BACONTHORP, III, 13
- Utrum Virgo beata contraxerit originale sub mensura temporis vel
instantis.
Expl.: Sed in minoritate malitie et maioritate gratie.
RIGAULD [?], V, 6 736-738
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